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ABSTRAKTI

Synimi i kësaj teme është që të bëj krahasimin e funksionaliteteve në veglat e sistemit të
menaxhimit të bazës së të dhënave në dy programet me famë botërore: PostgreSQL dhe
MySQL duke i marrë në shqyrtim aspektet teknike dhe pikëpamjet se të dy aplikacionet
janë komerciale.
Për arsye se të dy programet së bashku kanë zënë një rol të rëndësishëm në fushën e
sistemit për menaxhimin e bazës së të dhënave, prandaj, krahasimi i plotë (përgjithshëm)
i kritereve të përzgjedhura nga të dy programet është bërë me kujdes të madh nga
shfrytëzues të ndryshëm. Sipas tregut komercial të analizuar dhe detajeve të
funksionaliteteve specifike teknike të dy programeve, lexuesit mund të kenë një pamje të
qartë të përdorshmërisë së programeve duke qëndruar në një pikë më të lartë dhe më të
favorshme me një pamje largpamëse për të ardhmen e tyre. Tema të ngjashme nuk kanë
ekzistuar më parë në librarin e universitetit që do të thotë se është një mundësi e mirë që
të plotësohet kjo fushë e zbrazët. Konceptet dhe faktorët e sistemit për menaxhimin e
bazës së të dhënave mbështesin përmbajtjen e temës nëpërmjet tërë strukturës së paraqitur
gjë që mund të konsiderojmë se është një mësim i mirë dhe këshillë për lexuesit.
Hulumtimi ka për qëllim që ti mundësoje lexuesve të temës një pasqyrë sa më të qartë
dhe të detajuar për të dy programet, gjithashtu shfrytëzuesit do ta kenë më të lehtë të
zgjedhin se cili program është më i përshtatshëm për ta. Hulumtimi është i bazuar
kryesisht në analiza dhe krahasime të të dhënave statistikore që mblidhen nga interneti,
referencat manuale dhe rezultatet nga eksperimentet individuale të kryera nëpër platforma
të ndryshme. Këto ndihmojnë në identifikimin e diferencave ndërmjet MySQL dhe
PostgreSQL.
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FJALORI I TERMAVE
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BSD license
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Database Management System
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Common Business-Oriented Language
Association for Computing Machinery
Structured Query Language
Relational Software, Inc
Object-oriented Database Management System
Relational Database Management System
General Public License
Object-relational Database Management System
American National Standards Institute
Concurrent Versions System
An open source Unix-like operating system
An open source Unix-like operating system
A powerful graphical desktop environment for UNIX
workstations
Berkley Software Distribution license
Lightweight Directory Access Protocol
Secure Sockets Layer
Secure Shell
Foreign key
Symmetric Multiprocessing
Application Programming Interface
Multi-version Concurrency Control
Large File Support
Distributed Replicated Block Device
Statement Based Replication
Row Based Replication
Mixed Based Replication
Point-in-time recovery
Role Based Access Control
An industry-standard protocol for secure authentication
defined in RFC 2743
A Windows technology for secure authentication with
single sign-on
For validate the user name/password pairs
Pluggable Authentication Modules
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1. HYRJE

Subjekti i temës është zgjedhur duke marrë parasysh që teknologjia sot është duke u
zhvilluar shumë shpejtë. Ditëve të para, programi në përgjithësi ishte i lirë, ishte përhapur
dhe ndarë midis një numri të kufizuar të hulumtuesve dhe zhvilluesve të cilët zakonisht
kanë qenë të etur për të ndërtuar dhe promovuar zhvillimin e një bote të re të programeve.
Me kalimin e kohës gjërat ndryshuan, kompjuterët dhe teknologjitë e reja filluan të blihen
nga njerëzit gjë që ndikoi në rritjen e besueshmërisë tek avantazhet dhe komoditeti i tyre.
Deri më tani teknologjitë janë pranuar gjerësisht dhe përdoren në pothuajse të gjitha
aspektet e proceseve zhvilluese botërore. Kështu nxitja e integrimit të teknologjisë në
botën komerciale kurrë nuk mund të nënvlerësohet, performanca e saj e dallueshme është
mbajtja e konsoliduar e statusit të saj të rëndësishëm. Një ndër lidhjet më kompakte të
teknologjisë dhe interesit të bizneseve është vegla DBMS si e domosdoshme për rritje të
përkryer të efikasitetit dhe produktivitetit. Promovimi i zhvillimit të përparimit të DBMS
tërheq një vëmendje të rëndësishme për ndërmarrjet dhe akademinë për të ndërtuar një
hapësirë të madhe kërkuese për veglat e DBMS. Pas hulumtimit, është krijuar një
konkurrencë nga dy programet e DMBS më të popullarizuara dhe të diskutueshme që së
bashku me motivet e përmendura me sipër formojnë themelet thelbësore të temës.
Duke e marr parasysh strukturën e hulumtimit, vetë-studimi luan një rol kyç në mesin e
të gjitha tjerave. Materialet që janë përdorur për lexim janë kryesisht nga librat, interneti
dhe manualet zyrtare të dy ndërmarrjeve. Statistikat të cilat citohen në këtë temë janë
mbledhur nga faqet zyrtare, forumet, etj. Përveç kësaj, eksperimentet individuale luajnë
një rol të rëndësishëm në mbështetjen e pjesës praktike të hulumtimit të temës. Janë
zgjedhur platforma të ndryshme dhe është bërë përpjekje për të rritur besueshmërinë e
hulumtimit.
Përmbajtja e temës është ndarë në tre kapituj, me përjashtim të hyrjes dhe përfundimit.
Fillimisht kapitulli 2 përshkruan informacione se si është zhvilluar sistemi për
menaxhimin e bazës së të dhënave, si u shfaq dhe si u zhvillua sistemi për menaxhimin e
bazës së të dhënave relacionale. Në këtë kapitull ka edhe disa informacione në lidhje me
historinë e MySQL dhe PostgreSQL, informacione në lidhje me SQL standardin dhe
programin me burim të hapur. Kapitulli 2 përmban sfondin e përgjithshëm të kësaj teme.
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Hulumtimi bazë përmban krahasime nga MySQL dhe PostgreSQL dhe ndahet në 2
kapituj, kapitulli 3 dhe kapitulli 4. Kapitulli 3 përshkruan krahasimet për dy programet
nga pamja e paraqitjes në treg. Mendimet e përdoruesve dhe informacionet themelore nga
MySQL dhe PostgreSQL siç janë: përdorshmëria, patentat, veçorit themelore dhe kështu
me radhë. Kapitulli 4 do të shkojë më thellë për të shqyrtuar dallimet midis këtyre dy
programeve në nivele profesionale. Krahasimi rrjedh duke marrë parasysh pikëpamjen
teknike. Krahasimi përfshin arkitekturën dhe funksionet kryesore të tyre siç janë: të
dhënat e arkitekturës, pyetjet (query), transaksionet, etj.
Qëllimi i kësaj teme është që të ofroje informacione në lidhje me këto dy programe të
famshme për njerëzit të cilët janë të interesuar në teknologjinë e menaxhimit të bazës së
të dhënave.
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2. HISTORIA E DBMS-SË

Si një nga aspektet më thelbësore të përpunimit të shënimeve është menaxhimi i të
dhënave. Menaxhimi i të dhënave i drejtuar nga kompjuterët përfshinë: organizimin e të
dhënave, klasifikimin, kodimin, ruajtjen, tërheqjen dhe mirëmbajtjen e anës operacionale
si dhe qasjet. [1] [2] [3] [4] [5]
Para paraqitjes së DBMS menaxhimi i bazës së të dhënave ka pasur sistemin e mëparshëm
manual (para viteve 1950) dhe sistemin e përpunimit të dosjes (file) (gjatë viteve 1950
dhe 1960). Në periudhën e më hershme të sistemit manual të dhënat nuk mund të ruheshin,
shpërndarja nuk ishte e pavarur. Ai gjithashtu përmbante dyfishime të përsëritura.
Dobësia ishte për shkak të kufizimit të shkencave kompjuterike. Situata është përmirësuar
në periudhat e mëvonshme. Sistemi i përpunimit të dosjes (file) mund të zgjidhë shumë
probleme nga sistemi i mëparshëm. Megjithatë ende nuk është mjaftë i përkryer për ti
përmbushur kërkesat e njerëzve siç janë: mungesa e pavarur e të dhënave dhe dyfishimet
e përsëritura. Njerëzit mbetën duke pritur një sistem më të mirë të menaxhimit të të
dhënave. [1] [2] [3] [4] [5]
Që nga fundi i viteve 1960 menaxhimi i bazës së të dhënave evoluoi në DBMS. Gjatë
kësaj periudhe përkrahja e dy programeve kompjuterike dhe teknologjia e ngurtë
(hardware technology) e veçanërisht stabiliteti i teknologjisë së diskut i jep përparësi
qasjes ‘online’ në bazën e të dhënave. Kështu që sistemi mund të tejkalojë mangësitë e
mëparshme të menaxhimit të të dhënave, gjithashtu mundohet të sigurojë një metodologji
të plotë dhe të kompletuar për menaxhimin e të dhënave. Koncepti bazik i ndërtuar
shërben për të zgjidhur problemin e ndarjes (share) së të dhënave me shumë përdorues
(multi-users), për arritjen e nivelit më të lartë të centralizuar të menaxhimit të të dhënave,
për të pajisur të dhënat me pavarësi (indepedence) të lartë dhe sigurimin e mjeteve të
ndryshme mbrojtëse për të dhënat. [1] [2] [3] [4] [5]
Si shkas i DBMS-it është shiriti drejtues i cili mund të pranojë qindra shënime për sekondë
nga një kompjuter i quajtur Univac – i cili është zbuluar nga Remington Rand Inc në vitin
1951. Me rritjen e kërkesës për shkëmbimin (share) e të dhënave sistemi tradicional i
përpunimit të dosjes (file) nuk mund të plotësoj nevojën e ndërmarrjeve dhe të shoqërisë.
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Si rezultat ‘Navigatinal’ DBMS që përfshinë ‘Network Database Model’ dhe
‘Hierarchical Database Model’ u shfaq në vitet 1960. [1] [2] [3] [4] [5]
‘Integrated Data Store’ (IDS) si dhe ‘Network’ DBMS i mëparshëm si sistemet e para për
menaxhimin e të dhënave janë zbuluar nga Charles W. Bachman i cili ishte i punësuar në
kompanin General Elektronic si një menaxher në departamentin e zhvillimit të programit
në vitin 1964. Koncepti i tij është lidhja e shënimeve me një grup në rrjetën e organizuar
të të dhënave, megjithatë ky nuk kishte koncepte në “gjetje” (find) apo “kërkim” (search).
[1] [2] [3] [4] [5]
Sistemi hierarkik për menaxhimin e të dhënave u pasua nga ‘Network‘ DBMS. Si një nga
sistemet tipike hierarkike më të famshme është sistemi i menaxhimit të informacionit
(IMS) i cili është zhvilluar në vitin 1968. [1] [2] [3] [4] [5]

2.1.

DBMS relacional

Pas epokës së ‘Navigatinal’ DBMS që ishte një nga zhvillimet më të mëdha në historinë
e DBMS të shfaqura deri më tani. Në vitin 1970 një letër mirënjohje “A Relational Model
of Data for Large Shared Data Banks” e botuar në <Communication e ACM> ishte e para
që e përshkroi idenë e ‘Relational’ DBMS. Kjo letër ishte shkruar nga Edgar Codd i cili
ka punuar në kompaninë IBM ku në atë kohë nuk ishin të kënaqur me funksionalitet e
pakompletuara të modelit ‘Navigational’ DBMS. Kjo letër më vonë bëhet një moment
historik i zhvillimit të DBMS. Ideja që ai ka paraqitur është përdorimi i “table” për të
ruajtur të dhënat në mënyrë që të mund të parandalohet situata e humbjes së hapësirës.
Me modelin relacional baza e të dhënave mund të krijoj hapësirë nëse i nevojitet pasi që
të gjitha format janë të një standardi unik dhe të lidhura së bashku me çelës “key”. [1] [2]
[3] [4] [5]
Në modelin ‘Navigational’ DBMS të gjitha të dhënat ruhen në një dosje të vetme dhe të
dhënat e parëndësishme nuk ruhen në procesverbal. Megjithatë në ‘Relacional’ DBMS
tabelat opsionale do të krijohen vetëm nëse ofrohen të dhëna. [1] [2] [3] [4] [5]
Që nga themelimi i modelit relacional në vitin 1970, kompania IBM ka mbajtur të zbuluar
këtë temë për të provuar realizueshmërinë e saj me sa më shumë njerëz në projektin e
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mirënjohur “System R” që mendohet se është shumë ideale për tu bërë realitet. Në të
njëjtën kohë kompanitë e shumta dhe grupet akademike ndërmorën hapa në zbulimin e
modelit ‘Relational’ DBMS, sikurse u emërua “Ingres” punuar nga Eugene Wong dhe
Michael Stonebraker nga Berkeley. Në fakt hulumtimi është bazuar në letrën Codd’s dhe
informacionin e publikuar nga “System R”. Produkti i tyre ka qenë i komercializuar nga
ana e kompanisë Oracle, kompania Ingres si dhe kompanitë e tjera në Silicon Valley. [1]
[2] [3] [4] [5]

2.2.

SQL standardi

SQL është shkurtesë e ‘Structured Query Language’ e cila përdoret në sistemin e
menaxhimit të bazës së të dhënave. Shtrirja e saj përfshinë futjen e të dhënave (insert),
‘query’, ndryshimin (update) dhe fshirjen (delete), krijimin e skemës (shema) dhe
modifikimin si dhe kontrollin e qasjes së të dhënave. SQL ishte një nga gjuhët e para
komerciale për modelin relacional Edgar F. Codd's siç përshkruhet në letrën e tij me
ndikim "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" të vitit 1970. Gjuha
u krijua nga Ray Boyce dhe Don Chamberlin kur ata provuan ta paraqesin përcaktimin
matematik të 12 rregullave në teorinë Codd’s ‘Relational’ DBMS nga sintaksa e fjalës së
thjeshtë, është gjuhë shumë jo-procedurale që nuk ka nevojë të komandohet se si duhet të
kryhen detyrat. Aktualisht është gjuha e bazës së të dhënave më e përdorur në botë . [1]
[2] [3] [4] [5]
SQL u miratua si standard nga Instituti Kombëtar Amerikan i Standardeve (ANSI) në
vitin 1986 si SQL-86 dhe Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) në vitin
1987. Deri në vitin 1996, Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Teknologjisë (NIST)
certifikoi programin me standardet e menaxhimit të të dhënave SQL DBMS në përputhje
me SQL standardin. Standardi SQL ka kaluar nëpër një numër të rishikimeve siç tregohet
në tabelën 1 më poshtë: [6] [7] [8]
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Tabela 1. Historia e SQL standardit [6]
Viti

Emri

Pseudonimi Komentet

1986 SQL-86

SQL-87

Formalizimi i parë nga ANSI.

1989 SQL-89

FIPS 127-1

Rishikim i vogël, miratohet si FIPS 127-1.

1992 SQL-92

SQL2, FIPS Rishikim i madh (ISO 9075), niveli hyrës SQL-92
127-2
miratuar si FIPS 127-2.

1999 SQL: 1999 SQL3

Shtuar ‘regular expression matching’, ‘recursive
queries’, ‘triggers’, përkrahjen e deklaratave
procedurale dhe ‘control-od-flow’, tipet jo-skalare dhe
disa karakteristika nga ‘object-oriented’.

2003 SQL: 2003 SQL 2003

Prezantimi i karakteristikave të ‘XML-related’,
funksionet e dritares, sekuencat e standardizuara dhe
kolonat me auto-gjenerim të vlerave (duke përfshirë
edhe kolonat identike).

2006 SQL: 2006 SQL 2006

ISO / IEC 9075-14:2006 përcakton mënyrat në të cilat
SQL mund të përdoret në lidhje me XML. Ajo
përcakton mënyrën e importimit dhe ruajtjen e të
dhënave XML në një bazë të dhënash SQL,
manipulimin e tyre brenda bazës së të dhënave dhe
publikimin e XML dhe SQL të dhënave konvencionale
në XML formë. Përveç kësaj mundëson aplikacionet të
integrohen në këtë SQL kod dhe përdorimin e xQuery.
‘XML Query Language’ publikohet nga World Wide
Web Consortium (W3C) për të hyrë në konkurrencë me
të dhënat SQL dhe XML dokumentet.

2008 SQL: 2008 SQL 2008

Legalizimi i ORDER BY jashtë përcaktimeve të
kursorit. Shtimi i INSTEAD OF ‘triggers’. Shtimi i
deklaratës TRUNCATE.

Palët e interesuara mund të blejnë dokumentet e SQL standardeve nga ISO ose ANSI. Një
draft i SQL 2008 është falas dhe në dispozicion si një ‘zip’ arkiv. [6] [7] [8] [9]
Në vitin 1976 ‘Multics Relational Data Store’ – produkti i parë komercial i bazës së të
dhënave relacionale u zbulua nga kompania Honeywell. Relational Software Inc (RSI) i
bashkohet kompanisë Oracle në tregun e hapur si kompania e parë komerciale RDBMS
dhe e ndryshon emrin në “Oracle Systems Corporation” në vitin 1982. Me dhjetëra vite
zhvillim të ‘Relational’ DBMS kemi disa produkte përfaqësuese si Oracle, DB2 nga
kompania IBM, MS SQL Server nga kompania Microsoft dhe Informix, ASABASD etj.
[1] [2] [3] [4] [5]
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Pas viteve 1990 edhe pse shkencëtarët janë përpjekur për të zbuluar modele të reja të
DBMS si “object-oriented database” apo “OO DBMS” që kanë performancë më të mirë
në lidhjet e bazës së të dhënave shumë-me-shumë, këto përpjekje ende nuk kanë pasur
sukses. [1] [2] [3] [4] [5]
Këto zhvillime nuk do të kishin qenë të mundura pa evoluimin e menaxhimit të bazës së
të dhënave. Edhe me përparimin e bazës së të dhënave ende ka nevojë për zhvillime të
reja si specifikimet, si dhe ka nevojë për ndryshime si rritja e shpejtësisë së konsumit në
lidhjen e internetit si dhe të dhënat e disponueshmërisë, informatika të bëhet më e
gjithëpranishme. Bazat e të dhënave janë duke u shikuar si migrim në shërbimet e
internetit (web services). Gjuhët e bazuara në ‘web’ si XML dhe PHP janë duke u
përdorur për procesim të bazave të të dhënave. Këto gjuhë i lejojnë bazat e të dhënave të
qëndrojnë në re (the cloud). Si me produktet siç janë Google’s Gmail, Microsoft’s Office
2010 dhe shërbimet ‘online’ të kopjeve rezervë (backup) Carbonite’s. Shumë shërbime
kanë filluar të lëvizin kah shërbimet e bazuara në ‘web’ për shkak të rritjes së
besueshmërisë së internetit, efikasitetit të ruajtjes së të dhënave dhe mungesa e nevojës
për ti dedikuar një staf të IT-së për ta menaxhuar ‘hardware’-in. [1] [2] [3] [4] [5]

2.3.

Historia e MySQL

Tregimi aktual i MySQL-it ka ndodhur në shtëpi në një mjet të quajtur UNIREG për
menaxhim të bazës së të dhënave i zbuluar nga Michael Widenius (a.k.a. Monty) në vitin
1979. Koncepti i punës së UNIREG është përdorimi i lidhjes (connection) së nivelit të
ulët (low-level) për tu lidhur në ISAM ‘storage’ e cila përmban indeksime. Në atë kohë
kompania Suedeze TcX kishte për synim ndërtimin e programeve të bazuara në ‘web’
me UNIREG. Për shkak të kufizimit të kostos TcX filloi kërkimin e alternativave dhe në
fund vendosi për të bërë përmirësimin e vetvetes. [10] [11] [12] [13] [14] [15]
TcX bëri ndryshime të bazuara në themelet e UNIREG dhe me shkrimin e një API që
morri përparësi të plotë nga SQL aftësitë e palëve të treta (SQL the third-party abilities).
Kështu një përdorues i SQL-së i cili dëshiron të kalojë në serverin e bazës së të dhënave
TcX me më tepër përparime do të bëjë vetëm ndryshime të parëndësishme për çdo kod
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ekzistues. Por sidoqoftë kodi përkrahet në këtë bazë të re të të dhënave që është krejtësisht
origjinale e TcX. [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Më 23 maj 1995 ishte krijuar MySQL 3.11 që në atë kohë mund ti plotësonte kërkesat e
brendshme. Për më tepër TcX vendosi të liroje MySQL-në nën një GPL licencë me burim
të hapur (open source licence), ku për rrjedhojë MySQL-i në fillim ishte plotësisht i lirë.
TcX më vonë evoluoi në kompaninë MySQL AB e cila kishte dy seli në Suedi dhe SHBA.
[10] [11] [12] [13] [14] [15]
Një përparim i madh ka marrë hapësirë në MySQL versionin 2.23 rreth vitit 2001. Ky
version përkrah shumicën e operacioneve SQL si dhe MyISAM dhe InnoDB ‘storeage
engine’. Pas pak vitesh përmirësime ishte lëshuar versioni më klasik i MySQL – MySQL
4.1 në tetor të vitit 2004. Më vonë në tetor një tjetër version i rëndësishëm i MySQL –
MySQL 5.0 i cili tregon rrugën e tij për një performancë më të lartë të bazës së shënimeve.
Versioni i fundit i MySQL është MySQL 5.6. [10] [11] [12] [13] [14] [15]
Krahasuar me zhvillimin e programit MySQL kompania e tij ka pësuar shumë ndryshime.
Me 16 janar 2008 MySQL AD njoftoi se Sun Microsystems e ka blerë atë për rreth 1
miliard dollarë. Procesi i blerjes është përfunduar më 26 shkurt të po të njëjtit vit. Me 20
prill 2009 kompania Sun Microsystems njoftoi që ishte blerë për 9.5 dollarë për aksion,
me shumën totale prej 7.4 miliard dollarë nga Oracle. Blerja përfundimisht u miratua nga
BE me 31 janar 2010. [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Ç‘farë është MySQL?
MySQL është një RDBMS (Relational Database Management System) i cili punon duke
u bazuar në modelin e bazës së të dhënave relacionale për të krijuar performancë më të
shpejtë dhe fleksibile. SQL standardi i përdorur në MySQL shpesh nënkupton versionin
e tanishëm të SQL standardit. [12]
MySQL programi ka licencë të dyfishtë (dual-license); me licencën me burim të hapur
(open source license) nënkuptojmë që është e lirë për përdorim privat; me licencat
komerciale MySQL mund të blihet nga ndërmarrjet apo njerëzit që dëshirojnë ta vendosin
kodin në programet komerciale. Pas të gjithave, me funksionalitetet e tij të pasura MySQL
mund të konsiderohet si një nga DBMS-ët më të famshëm dhe më të besueshëm i cili ka
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zënë një pjesë të madhe në tregun e bazës së të dhënave për konsumator. [10] [11] [12]
[13] [14] [15]
Tabela 2. Historia e zhvillimit të MySQL [12]
Veçorit

Seria

Unions

4.0

Subqueries

4.1

R-trees

4.1 (për MyISAM storage engine)

Stored procedures and functions

5.0

Views

5.0

Cursors

5.0

XA transactions

5.0

Triggers

5.0 dhe 5.1

Event scheduler

5.1

Partitioning

5.1

Pluggable storage engine API

5.1

Plugin API

5.1

Inno DB Plugin

5.1

Row-based replication

5.1

Server log tables

5.1

Scalability
improvements

and

performanca 5.4

DTrace support

5.4

InnoDB as default storeage engine

5.5

Semisynchronous replication

5.5

SIGNAL/RESIGNAL support inrutines

5.5

Performance Schema

5.5

Supplementary Unicode charachters

5.5

Security improvements

5.6

InnoDB enhancements

5.6

Performace Schema

5.6

Replication and logging

5.6

Optimizer enhancements

5.6
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Condition handling

5.6

Data type changes

5.6

Host cache

5.6

OpenGIS

5.6

Karakteristikat më të kërkuara dhe versionet në të cilat janë implementuar janë shënuar
më lartë në tabelën 2. ‘Subqueries’ dhe ‘R-trees’ funksionet janë implementuar në
versionin 4.1. Progresi i madh në versionin 5.0 ka shtuar ‘Triggers’ dhe ‘Views’. Deri në
versionin 5.1 ndarjet (partitions) dhe përsëritjet e bazuara në rreshta (row-based
replication) janë shtuar në program. Në versionin 5.5 përsëritjet gjysmë-sinkrone (semisynchronous replication) janë shtuar dhe performanca e sistemit është përmirësuar. Në
versionin e fundit 5.6 është përmirësuar siguria e sistemit, performanca, etj. [10] [11] [12]
[13] [14] [15]
Tabela 3. Krahasimi i çmimit sipas botimeve [13]
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Numrat e shënuar në tabelën 3 janë sqaruar në shtojcën (appendix) 1. Tabela 3 tregon
çmimet e ndryshme të botimeve (editions) të MySQL-it. MySQL botimi standard kushton
më lirë mirëpo ka më pak funksione krahasuar me botimet më të shtrenjta. [13]

2.4.

Historia e PostgreSQL

Ç’farë është PostgreSQL?
PostgreSQL është një ‘object-relational database management system’ (ORDBMS) i
bazuar në POSTGRES Version 4.21, i zhvilluar në Universitetin e Kalifornisë në
departamentin e shkencave kompjuterike Berkeley. POSTGRES është e para që kishte
disa koncepte të cilat u vënë në dispozicion shumë më vonë në disa sisteme komerciale
të bazave të të dhënave. [16]
Një ORDBMS është një zgjerim i sistemeve më tradicionale të menaxhimit të bazës së të
dhënave relacionale (RDBMS). Një RDBMS i mundëson përdoruesve ruajtjen e pjesëve
të lidhura të të dhënave në struktura të të dhënave dy dimenzionale të quajtura tabela
(tables). Këto të dhëna mund të jenë nga disa lloje të përcaktuara siç janë: numra të plotë
(integers), numra me presje dhjetore (floating-point), ‘character strings’ dhe
‘timestamps’. Të dhënat e futura në tabelë mund të kategorizohen duke përdorur një ‘grid’
sistem me shtylla vertikale dhe rreshta horizontal. Modeli relacional është ndërtuar mbi
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një premisë të fortë të thjeshtësisë konceptuale e cila ndoshta është edhe forca e tij më e
shquar. Aspekti ‘object-relational’ i PostgreSQL shton përmirësime të shumta te modeli
relacional i të dhënave. Këtu përfshihen përkrahja për vargjet (arrays) (vlera të shumta në
një kolonë të vetme), trashëgimia (inheritane) (marrëdhëniet prind-fëmijë ndërmjet
tabelave) dhe funksionet (functions) (metodat programore thirren nga deklaratat SQL).
Për zhvilluesin e avancuar PostgreSQL përkrah edhe zgjerushmërin e tij për këto lloje të
të dhënave si dhe gjuhët procedurale.’ [17] [18]
PostgreSQL është një pasardhës origjinal i kodit me burim të hapur Berkeley. Përkrah një
pjesë të madhe të standardit SQL dhe ofron shumë karakteristika moderne: [16]
-

Complex queries

-

Foreign keys

-

Triggers

-

Views

-

Transaction integrity

-

Multi-version concurrency control.

Gjithashtu PostgreSQL mund të zgjerohet nga përdoruesi në shumë mënyra, për shembull
duke shtuar: [16]
-

Data types

-

Functions

-

Operators

-

Aggregate functions

-

Index methods

-

Procedural languages.

Dhe për shkak të licencës liberale PostgreSQL mund të përdoret, modifikohet dhe të
shpërndahet falas nga të gjithë për çdo qëllim pa marrë parasysh se çfarë mund të jetë ai
privat, komercial apo akademik. [16]

Një histori e shkurtër e PostgreSQL
Paraardhësi i Postgres ishte INGRES i cili është edhe paraardhësi shumë i hershëm i
DBMS-it komercial. INGRES u shpik në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley (1977-
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1985) ku profesori Michael Stonebraker formoi një ekip për të zhvilluar Postgres – një
‘object-relational database server’ bazuar në INGRES në Berkeley. [18] [19] [20] [21]
Gjatë ciklit të jetës së Postgres janë bërë disa publikime. Shembulli i sistemit të parë të
themeluar në vitin 1987 që u shfaq më vonë në vitin 1988 në konferencën ACMSIGMOD. Versioni i parë përdoret vetëm nga disa përdorues të jashtëm në qershor të vitit
1989 dhe versioni i dytë u paraqit për publikun në qershor të vitit 1990 me sistemin e ri
POSTGRES. Versioni i tretë u shfaq në vitin 1991 dhe në të u shtua përkrahja për:
‘multiple storage managers’, një përmirësim i ‘query’-it ekzistues dhe rishkrimi i
rregullave të sistemit. Si rezultat i përmirësimit të shpeshtë në Postgres madhësia e
komunitetit të përdoruesve të jashtëm pothuajse u dyfishua gjatë vitit 1993. Ai gjithnjë e
më shumë po bëhej shpresë por edhe barrë financiare, rrjedhimit projekti Berkeley
POSTGRES zyrtarisht përfundoi me versionin 4.2. [18] [19] [20] [21]
Dy student të diplomuar në Berkeley Jolly Chen dhe Andrew Yu morën për detyrë
përmirësimin e Postgres dhe më pas shtuan kapacitetin e SQL-së te Postgres. Postgres u
riemërua në Postgres95 në vitet (1994, 1995). [18] [19] [20] [21]
Kodi i Postgres95 ishte krejtësisht ANSI C dhe u shkurtua në madhësi për 25%. Shumë
ndryshime të brendshme përmirësuan performancën dhe mirëmbajtjen. Postgres95
publikimi 1.0.x u zhvillua 30-50% me shpejt në krahasim me Wisconsin Benchmark
versionin 4.2. Përveç përmirësimeve të gabimeve në vijim kishte edhe përmirësime
kryesore: [17] [21]
-

Gjuha e pyetësorit (query) PostQUEL u zëvendësua me SQL (implementohet
në server). Nënpyetsorët (Subqueries) nuk janë përkrahur deri në PostgreSQL
(shih më poshtë), por ata mund të imitoheshin në Postgres95 me SQL
funksione të definuara nga përdoruesi. Funksionet grumbulluese (agregate) u
ri-zbatuan. Përkrahja për klauzolën e pyetësorit (query) grupoj sipas (GROUP
BY) u shtua gjithashtu.

-

Një program i ri (psql) është dhënë për interaktivitet me SQL pyetësorë
(queries) që përdorën GNU linjë leximi (Readline). Ky në masë të madhe
zëvendësoi programin e vjetër monitorues.

15

-

Një librari e re libpgctl e mbështetur në TCL bazuar në klienta. Një mostër
shell pgtclsh ofrojë Tcl komanda të reja te ndërfaqja (interface) e Tcl
programeve me Postgres95 server.

-

Ndërfaqja (interface) e objekteve të mëdha u riorganizua. Përmbysja
(inversion) e objekteve të mëdha ishte i vetmi mekanizëm për ruajtjen e
objekteve të mëdha (Përmbysja e sistemit skedë u hoq).

-

Rregulla ndërfaqe-nivel u hoq nga sistemi. Rregullat (rules) si: rishkruaj
rregullt (rewrite rules) ende ishin në dispozicion.

-

Një punë praktike (tutorial) e shkurtër prezantoi karakteristikat (features) e
rregullta te SQL si dhe ato të Postgres95 që ishin shpërndarë me kodin
burimor.

-

GNU (në vend të BSD) u përdor për të ndërtuar. Gjithashtu Postgre95 mund
të përpilohet (compiled) me një ‘unpatched’ GCC (drejtimi i të dhënave të
përsëritura ishte rregulluar).

Në verën e vitit 1996 një ekip i ri u formua si thirrje ndaj kërkesës në rritje të ‘open
source database system’. CVS ishte përdorur për ti ndihmuar zhvilluesit për ti shpërndarë
dosjet (files) e programit. Gjatë gjashtë muajve të parë të zhvillimit ata gjetën se një
‘patch’ i vetëm mund ta thyej sistemin dhe nuk do të jenë në gjendje për ta korrigjuar
problemin. Shumë raporte të mbetura të gabimeve dhe një numër i caktuar i tyre është
kopje identike, ata u përpoqën ti rregullojnë ato një nga një dhe të krijojnë shënim. Ajo
që ishte interesante është se “ajo ishte e mahnitshme për të parë se shumë gabime janë
rregulluar me vetëm një linë të kodit C” siç tha Chen Jolly. [18] [19] [20] [21]
Në vitin 1996 ekipi ndryshoi emrin e bazës së të dhënave në PostgreSQL që nënkupton
ndërtimin e emrit Berkeley dhe kapaciteteve SQL. Një CVS promovues është përdorur
për të shpërndarë kodin në të gjithë boten nëpërmjet internetit e cila i lejoi njerëzit të kenë
qasje në kopjet e fundit. Orari i zhvillimit ishte shumë agresiv si paraqitja e përditësimeve
çdo tre-pesë muaj. Çdo periudhë përmbante nga dy deri në tre muaj zhvillim, një muaj
‘beta’ testim, ‘a major release’ dhe disa javë për problemet e ‘sub-releases’ dhe
korrigjimin e problemeve serioze. [18] [19] [20] [21]
Hapat e mëdhenj përfshijnë: përkrahjen e transaksioneve, ‘complex queries’, ‘comercialgrade SQL’, llojet e të dhënave komplekse dhe motivimin e ekipit për të shkuar më larg.
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Me punën e tyre PostgreSQL u bë i famshëm dhe u transferua tek sisteme të ndryshme
operative. PostgreSQL është unik për shkak se ai përkrah shumicën e llojeve të të
dhënave; ai është i vetmi DBMS me burim të hapur që përkrah transaksionet e plota,
sistemin e kontrollimit te konkurrencës, kontrollon integritetin e të dhënave dhe
karakteristikat tjera unike. [18] [19] [20] [21]
Versioni i fundit është PostgreSQL 9.2.4. Për më tepër detaje rreth publikimit të tij mund
të drejtoheni në ‘link’-un: http://www.postgresql.org/docs/9.2/static/release.html [22]

2.5.

Programi me kod burimor të hapur

Termin program me kod burimor të hapur shpesh e ngatërrojnë njerëzit me programin
komercial për të cilin një kompani i punëson programuesit e zhvillon atë dhe e shet për
përdoruesit me anë të komunikimit përmes internetit, megjithatë, mundësitë e reja
ekzistojnë. Programi me kod burimor të hapur nuk ka kompani, në vend të kësaj
programuesit e aftë gjejnë kohë të lirë dhe nëpërmjet internetit shkëmbejnë idetë e tyre
me interes të përbashkët. Dikush e shkruan ndonjë program dhe e vendos atë në një vend
të caktuar ku të gjithë kanë qasje, programuesit e tjerë i bashkohen dhe bëjnë ndryshime.
Kur programi bëhet funksional, zhvilluesit e reklamojnë te përdoruesit e tjerë të internetit.
Përdoruesit gjejnë gabime dhe mungesë të veçorive dhe i raportojnë mbrapa për
zhvilluesit të cilët i përmirësojnë në program. [21]
Kjo tingëllon si një cikël jopraktik, por në fakt ka disa avantazhe: [21]
-

Nuk nevojitet strukture e kompanisë, kështu që nuk ka kufizime nga larte dhe nuk
ka kufizime ekonomike.

-

Zhvillimi i programit nuk është i kufizuar me një staf të punësuar të
programuesve, por përmbledh aftësitë dhe përvojën e një grupi të madh të
programuesve nga interneti.

-

Duke lejuar testimin e programit nga një numër i madh i përdoruesve në një
periudhë të shkurtë kohore, komentet e tyre ndihmojnë dhe lehtësojnë punën.

-

Përmirësimet apo zgjerimet e programit mund të shpërndahen me shpejtësi për
përdoruesit.
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3. PARAQITJA NË TREG E MYSQL DHE POSTGRESQL

Pikëpamjet e mijëra përdoruesve të MySQL dhe PostgreSQL rreth këtyre programeve
janë të ndryshme. Këto pikëpamje zakonisht vijnë nga përvoja e përdoruesve gjatë punës
së tyre me program. Prandaj ky seksion analizon opinionet e përdoruesve me të dy DBMS
programet dhe paraqet shkurtimisht informacionin se si të filloni të merreni me ta.
Zakonisht për zgjedhjen e një mjeti DBMS merret në konsideratë: përvoja e përdoruesit,
çmimi, reputacioni, lehtësia e përdorshmërisë dhe në fund

shikohen detajet për

komunitetin dhe shërbimet.
Cili duhet zgjedhur, PostgreSQL apo MySQL? Kjo është një pyetje që nuk mund ti jepet
përgjigje e sigurt askujt. Në fakt përveç këtyre dy programeve gjithashtu edhe Orale,
Sybase apo Informix mund të jenë zgjidhje të mençura. Megjithatë duke u bazuar në
përvojën e përdoruesve duket se kemi disa lloje të vlerësimit. Kur shikojmë në detaje të
mëtejshme nga pikëpamjet e tyre del se analizat kane rrjedhur nga qëllimet e tyre.

3.1.

Lehtësia e përdorimit

Sipas sondazheve të ndryshme në internet pothuajse 75% e pjesëmarrësve e pranojnë se
MySQL është më i lehtë për tu mësuar për përdoruesit e rinj se sa PostgreSQL. Megjithatë
PostgreSQL mund t’iu shërbejë më mirë përdoruesve profesional dhe është më i lehtë për
të vepruar nga përdoruesit e rinj me përvojë e sidomos në përmbushjen e kërkesave
akademike. Shërbimet që i përshtaten përdoruesit në masë të madhe nuk janë vlerësimi i
vetëm për një DBMS, njerëzit gjithashtu koncentrohen rreth çështjes se si duhet të fillohet
me të. Instalimi është në rast në këtë pikë. [23]
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3.1.1. Instalimi i MySQL

Instalimi në platformën Windows 7
Instalimi në platformat e Windows-it është i thjeshtë. Normale, përdoruesit vetëm duhet
të ndjekin udhëzimet në ‘.exe insltall file’ dhe duhet të klikohet butoni për konfirmim.
Mundësitë e zgjedhjes së instalimit nga kodi burimor apo ndonjë format tjetër janë në
dispozicion për përdoruesit. Ne do të marrim rrugën më të lehtë për instalim si shembull.
Dosjet (files) për instalim mund të shkarkohen lirisht në këtë faqe:
http://dev.mysql.com/downloads/. Këtu i gjeni: MySQL Community Server, MySQL
Cluster, MySQL Workbench (GUI Tool), MySQL Proxy, MySQL Connectors, etj. Secili
prej tyre ka karakteristika të ndryshme dhe përshkrim të detajuar për të drejtuar
përdoruesit. Versioni mund të zgjidhet varësisht prej llojit të ndryshëm, platformave dhe
ekstensionit të dosjes (file) instaluese në faqen për shkarkim.
Instalimi duhet të bëhet kështu, marrim MySQL Community Server si shembull:

Figura 1. Fillimi i instalimit të MySQL
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➔ Next
Konfirmo për të filluar instalimi si në figurën e treguar më lartë.
➔ Next
Konfirmo pranimin e marrëveshjes.
➔ Typical -> Next
Së pari zgjidhni llojin e konfigurimit, pastaj kliko “Next” për të konfirmuar.
➔ Install
➔ Shtypni “Install” për të filluar instalimin në faqen “Ready to install”. Ky proces
mund të zgjasë disa minuta siç tregohet më poshtë.

Figura 2. Duke u instaluar MySQL
➔ Next -> Finish
Do të shfaqet një ‘pop-up’ dritare e cila tregon se kur do të përfundon procesi.
Ndiqni udhëzimin, kliko “Next”, pastaj “Finish” për të përfunduar instalimin.
Konfigurimi bëhet automatikisht në hapin e ardhshëm.
➔ Next -> zgjedh “Detailed Configuration” pastaj kliko “Next” për të kaluar në
faqen tjetër.
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➔ Zgjedh “Developer Machine”, pastaj kliko “Next”.
➔ Zgjedh “Multifunctional Database”, pastaj kliko “Next”.
➔ Ruaj vlerën e përzgjedhur në faqen “InnoDb tablespace”, kliko “Next”.
➔ Zgjidhni mënyrën “Manual Setting” për të caktuar numrin e lidhjeve në të njëjtën
kohë për aq sa keni nevojë dhe pastaj kliko “Next”.
➔ Vendosi “Network Options” dhe “Server SQLMode” sipas nevojës, pastaj kliko
“Next”.
➔ Zgjidhni grupin e karaktereve dhe pastaj kliko “Next”. “Standard Set Character”
është i përshtatshëm për përdoruesit e gjuhës Anglishte dhe përdoruesit Europian.
➔ Vendosni opsionet e Windows dhe kliko “Next”.
➔ Vendosni opsionet e sigurisë sipas nevojës. Në këtë seksion do të caktohet
fjalëkalimi ‘root’ dhe qasja nga largësia mund të aktivizohet. Kliko “next”.
➔ Kliko “Execute”, fillon konfigurimi. Në fund kliko “Finish” për të përfunduar
instalimi. Faqja përfundimtare do të duket kështu:

Figura 3. Përfundimi i konfigurimit të MySQL
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Instalimi në Ubuntu (platforma Linux)
Ka disa mënyra për ta instaluar MySQL-në në Ubuntu, ju mund të zgjedhni ta instaloni
nga burimi ose nga ‘package’. Paketat mund të gjinden në qendrën e programeve të
Ubuntu-s dhe nga atje ta instaloni. Mënyra tjetër është ta kërkoni paktën duke përdorur
funksionin kërkues siç është “aptitude search” në terminal si ‘super user’ dhe ta instaloni
programin me anë të komandës “aptitude install”. Avantazhi i instalimit të paketës është
më i përshtatshëm, sepse automatikisht shkarkohet edhe programi mbështetës për
instalim. Për ta instaluar MySQL-n në Ubuntu nga burimi është një mënyrë që njerëzit
mund ta kontrollojnë procesin më mirë dhe të sigurohen që përdoruesit ta kenë versionin
e fundit të MySQL. Me komandat në dritaren e terminalit mund të fillohet instalimi por
së pari duhet të shkarkohet kodi burimor i MySQL-së.
Para instalimit duhet të përgatiten disa mjete për tu siguruar që ekzekutimi i instalimit të
ketë sukses pa marrë parasysh çfarë metode për instalim përdorim. Mjetet e përmendura
në manualin zyrtarë përfshijnë: [24]
-

CMake

-

GNU make, në dispozicion në sistemin gmake

-

ANSI C++ compiler, siç është GCC që zakonisht përdoret në Ubuntu

-

Perl, përfshihet pothuajse në shumicën e Unix-like sistemeve

-

Unpack tools, siç janë: GNU gunzip, GNU tar e disponueshme si gnutar, gtar ose
si tar

-

Bazaar për të arkivuar kodin burimor

-

Bison.

Gjatë instalimit paketa e quajtur “libncurses5-dev” mund të jetë thelbësore. Në disa raste
procesi i instalimit do të paraqes gabime dhe ta prish atë. [25]
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Urdhrat në dritaren e terminalit do ti paraqesim më poshtë:

# Shtimi i një grupi dhe përdoruesi për MySQL
shell> groupadd mysql
shell> useradd -r -g mysql mysql
# Fillimi i ndërimit të kodit
shell> tar zxvf mysql-VERSION.tar.gz //Uncompressed the sourcecode
shell> cd mysql-VERSION
shell> cmake .
shell> make
shell> make install
# Mbarimi i ndërtimit të kodit
# Inicializimi ofron pronësinë e bazës së të dhënave në MySQL
# mysql_install_db script mund të rifreskoj tabelën e autorizimeve
shell> cd /usr/local/mysql
shell> chown -R mysql .
shell> chgrp -R mysql .
shell> scripts/mysql_install_db --user=mysql
shell> chown -R root .
shell> chown -R mysql data
# Komandat opsionale, ndryshimi i lokacionit të dosjes konfiguruese, për më
tepër ekzistojnë edhe 5 mënyra.
shell> cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
shell> bin/mysqld_safe --user=mysql &
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# Komanda opsionale për ti mundësuar MySQL-it të startoje automatikisht me
sistemin
shell> cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql.server

Instalimi në PC_BSD (platforma Unix)
Unix platforma që është testuar quhet PC_BSD. Kjo platformë është projektuar për
përdoruesit të cilët nuk janë të familjarizuar me sistemet pa grafikë. PC-BSD është
ndërtuar me kernel të FreeBSD dhe një paketë mbështetëse të grafikës të quajtur KDE
(Kool Desktop Environment). [26] [27] [28]
Metoda e instalimit të MySQL në PC-BSD quhet ‘Ports service’ e cila është e ngjashme
me instalimin e paketës në Ubuntu. Komanda në dritaren e terminalit është thelbësore.
‘Ports service’ në këtë platformë do të shfrytëzohet plotësisht dhe nuk ka nevojë për të
shkarkuar ndonjë program tjetër si parakusht. [26]
Komandat për instalim janë: [26]
# cd /usr/ports/databases/mysqlversion-server/
#make install
‘mysqlversion’ përfaqëson numrin e versionit të MySQL.

3.1.2. Instalimi i PostgreSQL

Instalimi i PostgreSQL në platformën e njëjtë është i ngjashëm

sikurse MySQL.

Informacioni i detajuar është shfaqur më poshtë.
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Instalimi në Windows 7

Figura 4. Instalimi i PostgreSQL, faqja fillestare
➔ Next
Konfirmo për të filluar instalimin si në figurën e treguar më sipër.
➔ Zgjidhni lokacionin ku do ta instaloni PostgreSQL dhe pastaj klikoni “Next”.
➔ Zgjidhni lokacionin ku dëshironi ti ruani të dhënat, pastaj klikoni “Next”.
➔ Vendosni fjalëkalimin bazë, pastaj shtypni “Next”.
➔ Zgjidhni numrin e portit (5432 default), pastaj kliko “Next” për të vazhduar.
➔ Theksoni lokacionin për bazën e të dhënave ‘cluster’ dhe pastaj kliko “Next”.
➔ Kliko “Next” për ta filluar instalimin në faqen “Ready to Insall”. Ky proces mund
të zgjasë disa minuta siç tregohet me poshtë.
➔ Kliko “Finish” për ta përfunduar instalimin si në figurën e treguar më poshtë.
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Figura 5. Faqja përfundimtare e instalimit të PostgreSQL-së

Instalimi në Ubuntu (Linux platformë)
Metodat e instalimit të PostgreSQL në Ubuntu janë të ngjashme sikurse te instalimi i
MySQL. Instalimi nga paketa preferohet të bëhet me komandat e terminalit. Qendra e
programeve në Ubuntu nuk ofron shumë opsione për PostgreSQL. Për instalimin nga kodi
burimor nevojitet operim në dritaren e terminalit. Së pari duhet të marrim kodin burimor
nga faqja zyrtare varësisht nga platforma jonë.
Para instalimit duhet parapërgatitur disa mjete për tu siguruar që instalimi të ekzekutohet
me sukses pa marrë parasysh se cilën metodë të instalimit e zgjedhim. Mjetet e
përmendura në materialin zyrtar përfshijnë: [29]
-

‘Make’ është e nevojshme e cila është e instaluar me emrin ‘gmake’.
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-

Nevojitet një ISO/ANSI ‘compiler’ (të paktën C89).

-

Mjeti shpaketues tar është i nevojshëm ose gzip apo bzip2.

-

Libraria GNU Readline është e nevojshme për ndihmë me komandat SQL.

Më pas fillojmë me urdhëratë në dritaren e terminalit si më poshtë: [30]
# Shpaketimi i kodit burimor
gunzip postgresql-9.0.3.tar.gz
tar xf postgresql-9.0.3.tar

#Versioni i shkurt i komandave për instalim
./configure
gmake
su
gmake install
adduser postgres
mkdir /usr/local/pgsql/data
chown postgres /usr/local/pgsql/data
su - postgres
/usr/local/pgsql/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data
/usr/local/pgsql/bin/postgres -D /usr/local/pgsql/data >logfile 2>&1 &
/usr/local/pgsql/bin/createdb test
/usr/local/pgsql/bin/psql test
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Instalimi në PC_BSD (Unix platformë)
Komandat e terminalit janë të thjeshta siç tregohen më poshtë: [31]

# cd /usr/ports/databases/postgresqlversion-server
# make config
# make install clean

‘postgresqlversion’ i referohet numrit të versionit te PostgreSQL. Pastaj sistemi to ta
fillojë instalimin automatikisht deri në mbarim. [31]
Si përfundim MySQL duket më i qasshëm për përdoruesit e rinj apo përdoruesit
joprofesional. Vështirësia e instalimit ndryshon varësisht nga platformat e ndryshme.
Instalimi në platformën Windows është mjaft i lehtë, kurse instalimi i programeve në
Linux dhe Unix nuk është eksperience e mirë për arsye se instalimi kërkon operim me
komanda në terminal që nuk është e thjeshtë.

3.2.

Licencimi

Të dyja MySQL dhe PostgreSQL janë programe me kod burimor të hapur. Megjithatë ata
veprojnë në bazë të licencave të ndryshme të cilat i paraqesin atyre mospërputhje të
politikave për përdorime të ndryshme.

3.2.1. MySQL

MySQL është në dispozicion në bazë të licencës GPL (General Public License) e cila
siguron aftësinë (ability) e kodit burimor të hapur, modifikimin si punim prejardhës ose
përshtatje dhe shpërndarje për të gjithë ata që përdorim program të licencuar. Pika kyçe
e GPL është kodi me burim të hapur, ajo nuk merret me kodin që do të përdoret për
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shpërndarje komerciale, shitjet e modifikimeve dhe kodin e mbyllur që ka prejardhje prej
kodit burimor të hapur. Shpërndarja dhe modifikimi nuk zbatohen brenda fushëveprimit
të GPL-së. Nëse përmbajta kryesore e një programi përfshinë kod burimor të hapur të një
produkti të deklaruar si GPL atëherë programi në mënyrë rigoroze duhet të përdorë
protokollin GPL dhe duhet me qenë me burim të hapur dhe falas. Kjo është e
ashtuquajtura “infections”. Produkti me marrëveshje GPL mund të përdoret dhe
ekzekutohet pa asnjë kufizim si një produkt i veçantë, por në të njëjtën kohë mund të
gëzojë edhe avantazhin që është falas. Liria e ofruar nga licenca përfiton zgjerimin e bazës
së të dhënave MySQL në fushën përkatëse dhe rritë popullaritetin e saj. [24]
Për më tepër Oracle Corporation Enterprise e cila është publikuese e MySQL ofron
licencë të dyfishtë për përdoruesit e bizneseve të cilët nuk duan të punojnë në natyrën e
kufizimeve dhe kanë kontroll të plotë në kodin dhe produktet e tyre. Meqenëse është
licencë e mbyllur për zhvilluesit dhe ndërmarrjet ajo gjithashtu ka çmimin më të dukshëm
(marked price). Çmim i ndryshëm është për shkak të kushteve të ndryshme të licencave
komerciale siç është licencimi OEM, etj. [24]

3.2.2. PostgreSQL

Licenca për PostgreSQL është shumë më e thjeshtë, ka vetëm një licencë të quajtur BSD
e cila gjithashtu është një licencë me burim të hapur. Licenca është e ngjashme me GPL
që lejon individët apo ndërmarrjet ta shpërndajnë, kopjojnë, modifikojnë apo derivojnë
kodin burimor. Kjo marrëveshje ofron relativisht më shumë liri për përdoruesit të cilët
munden pothuajse “do whatever they want” (të bëjnë çdo gjë që ata duan). Përdoruesit
janë të lejuar të publikojnë modifikimet apo punën e derivuar të tyre si produkt komercial
të tyre për të përfituar fitime ose si burim të hapur që në thelb është e ndryshme nga GPL
marrëveshja në këtë pikë. Kjo është jashtëzakonisht e përshtatshme për nevojat e këtyre
individëve dhe ndërmarrjeve të cilët dëshirojnë të përdorin një burim të hapur dhe falas
të DBMS për të zhvilluar kodin e tyre të mbyllur. [29]
Ndërsa për ta bërë zhvillimin e dytë nga kodi me burim të hapur sipas marrëveshjes BSD
duhet të plotësohen kërkesat e mëposhtme: [29]
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-

Nëse ri-publikohet versioni dhe produkti përmban kod burimor, kodi origjinal me
burim të hapur duhet të jetë sipas marrëveshjes BSD për kodin burimor.

-

Nëse publikohet si librari binare apo program, marrëveshja origjinale BSD duhet
të përfshihet në libraritë apo dokumentacionin e programit si dhe njoftimet e
autorit në kodin burimor.

-

Nuk duhet të përdoret reputacioni i autorit të kodit burimor, emri i institucionit
ose emri origjinal i produktit për të bërë ndonjë promovim.

Për shkak të karakteristikave të licencës BSD një modifikim apo derivim i produktit me
licencë me burim të mbyllur nuk ka nevojë të jetë licencë BSD e ofruar nga PostgreSQL.
Si rrjedhojë, në njërën anë ajo ka fuqinë që përdoruesit mund të zhvillojnë programe me
burim të mbyllur pa paguar ndonjë tarifë, në anën tjetër ajo gjithashtu ka dobësi ku
përdoruesit si autor të DBMS nuk kanë nevojë të lidhen me kodin në etikën e
programimit. [29]
Shpirti i licencës BSD është për të inkurajuar ndarjen (sharing) e kodit duke respektuar
kodin e autorit. Kjo është një marrëveshje miqësore e integrimit të bizneseve ashtu që një
numër i madh i kompanive dhe ndërmarrjeve kur zgjedhin preferojnë produktet me burim
të hapur me protokolle BSD, në këtë mënyrë kontrollon plotësisht kodet e palës së tretë,
modifikimet apo zhvillimet e dyta nëse është e nevojshme. [29]

3.3.

Veçoritë (features)

Definitivisht DBMS të ndryshëm kanë veçori (features) dhe karakteristika të ndryshme.
Edhe pse mund të kenë funksionalitete të ngjashme, ka mënyra të ndryshme që dallohen
prej të tjerëve. Në përgjithësi këto dy DBMS janë të fuqishme dhe RDBMS me burim të
hapur.
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3.3.1. MySQL

Para së gjithash, shpejtësia e përpunimit në MySQL është shpallur si një nga zhvillimet
kryesore e cila ndjek objektivat ideale. Për shkak të këtij qëllimi MySQL-i njoftoi në
dokumentacionin e mëparshëm se ata nuk përgatiten për përkrahjen e transaksionit dhe
funksionaliteteve te ‘triggers’. Megjithatë në modifikimin e mëvonshëm që është bërë në
MySQL 4.0.2-alpha ai ka filluar ti përkrah transaksionet. Implementimi i më shumë
funksioneve padyshim ngadalësoi shpejtësinë e procesit në MySQL. Aktualisht shpejtësia
e MySQL-it në disa raste është më e shpejtë se sa shpejtësia e PostgreSQL-së. Gjithsesi
shpejtësia e MySQL-it është një nga veçorit që shumë përdorues flasin rreth saj. [32] [33]
[34] [35] [36]
MySQL është shumë më i popullarizuar se PostgreSQL. Një produkt komercial nuk mund
të mbijetoj pa popullaritet si një tregues themelor. Më shumë popullaritet ka për qëllim
më tepër përdorues, kjo nënkupton që i përballoi më shumë testeve dhe ka mbështetje të
mirë të bizneseve si dhe dokumentacion të plotë dhe të detajuar. [32] [33] [34] [35] [36]
Përveç kësaj MySQL është më i përshtatshëm për drejtim (running) në Windows
‘environment’. Për shkak se konsiderohet që platforma Windows është më e zakonshme
dhe e cila zotëron numrin më të madh të konsumatorëve, ata filluan për të dizajnuar
MySQL-në për përdoruesit e platformës Windows për një kohë të gjatë. Kur MySQL
punon në platformën Windows, ai punon si një lokal aplikacion. Nga ana tjetër
PostgreSQL në platformën Windows u publikua në vitet e fundit vetëm pas versionit 8.0.
PostgreSQL punon në Cygwin ‘environment’. Edhe pse nuk ka prova se PostgreSQL nuk
mund ta mbajë stabilitetin e njëjtë si MySQL në platformën Windows, dallimi i qartë
shkakton pasiguri tek përdoruesit e Windows-it në lidhje me performancën e PostgreSQL
në platformat Windows. [37]
Mekanizmi InnoDB në MySQL e ofron një funksion ‘purge’ për të ndihmuar në pastrimin
e të dhënave të panevojshme në sfond (bacgkround). InnoDB është një mekanizëm me
besueshmëri dhe performancë të lartë për ruajtjen e të dhënave në MySQL. Duke filluar
nga MySQL 5.5 është i paracaktuar si mekanizëm i ruajtjes. Në InnoDB, të dhënat e
fshiera, të dhënat e vjetra dhe rreshtat e fshirë ruhen në një vend të quajtur segmenti i
rikthimit (rollback segment). Veprimi ‘purge’ mund ti pastrojë të dhënat e fshiera nga
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vetë tabela dhe segmenti i rikthimit. Është lehtë të fshihen të dhënat e panevojshme dhe
ti rikthejmë apo ti gjejmë në segmentin e rikthimit. ‘Purge’ e mban duke punuar në sfond
shërbimin e InnoDB-së, për ta siguruar punën e bazës së të dhënave normalisht dhe të
kufizojë madhësinë e saj prej rritjeve shumë të mëdha. Ndërsa në rastin e PostgreSQL, ai
përdorë shërbimin VACUUM. VACUUM punon pas çdo periudhe të shkurtër. ‘Në
mungesë të një rreshti të centralizuar të asaj që duhet të shlyhet VACCUM në PostgreSQL
ka nevojë që historikisht të skanoj të gjithë tabelën për të shikuar për rreshtat që mund të
kërkojnë pastrim. Duke filluar në PostgreSQL 8.3 kemi një optimizim të quajtur HOT
(Heap Only Tuple), pastaj prej PostgreSQL 8.4 e më lartë sistemi ruan një ‘bitmap’ të
quajtur harta e shkrimit (visibility map) e cila tregon se cilat faqe të tabelës mund të
përmbajnë ‘tuples’ që kanë nevojë për pastrim dhe VACUUM mund të skanoj vetëm ato
faqe. Megjithatë një skanim i plotë i secilit indeks është ende i nevojshëm gjatë secilit
VACUUM. Për përdoruesit funksioni ‘purge’ i MySQL-së është shërbim më komod se
sa VACUUM i PostgreSQL-së. [24] [38]
Për më tepër MySQL i ofron përdoruesit mundësin e zgjedhjes së ‘storage engine’ të cilën
preferojnë ta përdorin, ndërsa PostgreSQL nuk ofron një lloj të tillë të shërbimit. Për
shembull MySQL MyISAM është e mirë nëse kemi të bëjmë me një numër të madh të
komandave SELECT dhe UPDATE. MyISAM është i parazgjedhur (default) në MySQL
para versionit 5.5 dhe gjithashtu përkrah indeksimin dhe kërkimin me tekst të plotë.
InnoDB mund të zgjidhet nëse kemi të bëjmë me më tepër komanda INSERT, sepse
punon më mirë se sa MyISAM me INSERT. Kjo mundësi e zgjedhjes se mekanizimit te
ruajtjes është një komoditet për përdoruesit për shkak se ata janë në gjendje të zgjedhin
se çfarë ju përshtatet më shumë. Aktualisht në MySQL i parazgjedhur (default) është
InnoDB. [39]
Një tjetër veçori e madhe në MySQL është se ai mund të punojë në pajisjet e integruara
(embedded devices) dhe me memorie të vogël. Edhe pse i përkrah transaksionet, kjo mund
ta ngadalësojë shpejtësinë e përpunimit, por nuk do të thotë që është një disavantazh i
MySQL-it për arsye se përdoruesi e ka mundësin të zgjedh mekanizmin e ruajtjes me
transaksione apo pa to. Për këtë shkak opsionet janë ofruar për përdoruesit. Në anën tjetër
ky mund të përdoret si një avantazh i MySQL. [32] [33] [34] [35] [36]
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3.3.2. PostgreSQL

Me dekada zhvillim, PostgreSQL është i njohur si DBMS-i më i përparuar me burim të
hapur në tregun e bazave të të dhënave. Si sistem për menaxhimin e bazës së të dhënave
relacionale me burim të hapur dhe veçori të plota (full-featured), PostgreSQL ofron
shërbime karakteristike që përkrahin transaksione të larta. Veçoria e transaksionit
krahasuar me MySQL-në ka përjetuar teste më thelbësore, e cila është thelbësore për
aplikacionet e caktuara komerciale. [32] [33] [34] [35] [36]
Një nga konkurrencat thelbësore të PostgreSQL-së është siguria në mbrojtjen e të dhënave
përmes përdorimit të mekanizmit të vërtetimit (athentication) që ofron cilësi të lartë dhe
mbrojte të sigurt. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) është një rast në këtë
pikë; sapo veprimi (action) të kalojë validimin, i gjithë komunikimi me bazën e të
dhënave mund të ndiqet me lidhjen SSL që ofron një nivel të lartë të mbrojtjes së sigurisë.
Këtë pjesë do ta shpjegojmë në detaje në kapitullin 4. [32] [33] [34] [35] [29]
Përderisa shtohen apo modifikohen të dhënat, PostgreSQL zbaton një numër të madh të
kufizimeve të përshtatura (customized constrains) për të siguruar kualifikimet e cilësisë
së të dhënave për kufizimet e rregullave të biznesit duke përfshirë ekzaminimet nga
fushëveprimi i thjeshtë deri te kontrollimi kompleks i FOREIGN KEY (FK). Sapo të
dhënat të ruhen, ato mund të mbështeten (can be backed up). Për më tepër, kjo është
thelbësore (crucial) për rikthim (recover) në rast të rrëzimit (crash) dhe aksidenteve.
Përkrahja e kufizimit (constraint) është garanci e thellë e sigurimit të integritetit të të
dhënave. [32] [33] [34] [35] [36]
Lejohet sjellja e ‘add-on’ moduleve në arkitekturën e bërthamës nga komunitetet tjera
apo grupet, gjithashtu PostgreSQL mund të krijoj veçori më të përparuara. Duhet marrë
në konsideratë përkrahjen e hapësirës gjeografike të PostgreSQL që është e bazuar në
modulin e quajtur PostGIS. Ky është thjeshtë një modul zgjerues që e bëri PostgreSQLnë një DBMS më të fuqishëm me veçorin e ruajtjes së të dhënave hapësinore. PostGIS
shton përkrahjen për objektet gjeografike në PostgreSQL. [32] [33] [34] [35] [40]
Një aftësi e veçantë zgjeruese e PostgreSQL-së është gjuha e tije procedurale (stored
procedural language) që nuk është e kufizuar por përkrah shumë lloje të ndryshme të
gjuhëve duke i lejuar zhvilluesve të përdorin gjuhen me të cilën ata janë të familjarizuar
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në kodimin server-side, për shembull, ‘trigger’-i që duhet të kryejë përpunimin kompleks
të tekstit mund të shkruhet në gjuhen Perl për të përfituar prej funksionit të saj të fuqishëm
‘regulary expression’. Në gjuhet që përkrahen përfshihen edhe: Pydhon, Java, C++ e
kështu me radhë. Përveç kësaj lidhet me lehtësi me një numër të madh të gjuhëve si: c++,
Java, Ruby, PHP si dhe shumë të tjera. Për më tepër UDF (user-defined functions) mund
të përdoren për të zgjeruar PostgreSQL-në. [32] [33] [34] [35] [29]
Këtu në formën tabelore do të paraqesim informacionet elementare nga MySQL dhe
PostgreSQL:
Tabela 4. Krahasimet bazike nga MySQL dhe PostgreSQL [24] [29] [34]
DBMS

MySQL

PostgreSQL

Mirëmbajtësi

Oracle Corporation

PostgreSQL
Global
Development Group

Licenca e programit

GNU General Public License Berkley
Software
(GPL) dhe një shumëllojshmëri të Distribution
(BSD)
licencave komerciale.
license.

Madhësia maksimale e Teorikisht e pakufizuar (256TB).
bazës së të dhënave.

Pakufizuar.

Madhësia maksimale e MyISAM: 256 TB;
tabelës.
InnoDB: 64 TB.

32 TB.

Lloji i sistemit

Statik.

Statik.

Përkrahja e Windows-it

Po.

Po, prej versionit 8.0.

Përkrahja e Linux-it

Po, në shumicën e distribucioneve Po, në shumicën e
Linux.
distribucioneve Linux.

Përkrahja e Unix

Po punon në shumë sisteme Po punon në shumë
operative Unix.
sisteme operative Unix.

Përdorshmëria

Small to medium

Medium

Siç u paraqitën në tabelën 4, shumica e veçorive elementare të MySQL dhe PostgreSQL
janë të ngjashme. Megjithatë nga analizat e treguara me parë MySQL ka shpejtësi më të
mirë të përpunimit sesa PostgreSQL dhe kanë madhësi maksimale të ndryshme të tabelës
edhe pse përkrahin madhësi të pakufizuar të bazës së të dhënave. [24] [29] [34]
Shpejtësia është një nga qëllimet kryesore në MySQL. Megjithatë sipas rezultateve të
testeve mekanizmat e ruajtjes në PostgreSQL kanë performanca më të mira se sa InnoDB-
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ja. Testet përfshijnë edhe një mekanizëm të ruajtjes në MySQL – MyISAM. MyISAM
ishte mekanizmi i parazgjedhur (default) i ruajtjes në MySQL, por nuk mund të
krahasohet me mekanizmat e ruajtjes në PostgreSQL dhe InnoDB-në. Mekanizmat e
ruajtjes në PostgreSQL dhe InnoDB janë të krahasueshëm për shkak se ata ofrojnë të
njëjtat funksione siç janë: transaksionet, MVCC (Multi-version Concurrency Control),
etj. Informacionin e këtyre funksioneve do ta shpjegojmë në kapitullin 4.

3.4.

Përkrahja (support)

Komuniteti është një tjetër dallim i madh në mes të MySQL dhe PostgreSQL. Projekti
me burim të hapur në thelb freskohet nga participimi dhe kontributi i zhvilluesve të
komunitetit. Kemi dy lloje të komuniteteve me burim të hapur. [32] [33] [34] [35]
I pari është projekti i pastër (pure) me burim të hapur dhe me komunitet të pavarur.
PostgreSQL i takon këtij lloji të komuniteteve i cili është më i vjetër dhe më i madh. Fuqia
e këtij lloji të komunitetit është se ai definitivisht është i pavarur nga qarqet komerciale
dhe nuk kontrollohet nga ndonjë aksion tregtar. [32] [33] [34] [35]
Lloji i dytë i komunitetit me burim të hapur është i kontrolluar nga ndërmarrjet e biznesit
të cilat shpesh ofrojnë versione falas dhe edicione komerciale në të njëjtën kohë. MySQL
është në anën tjetër të PostgreSQL-së, paraqitet si një shembull i këtij lloji të dytë të
komunitetit me burim të hapur. MySQL u financua dhe kontrollohet nga MySQL AB; të
gjithë zhvilluesit kryesorë dhe arkitektët janë të punësuar në MySQL AB. Pas blerjes nga
ana e Sun, komuniteti i MySQL-së u trashëgua nën kontrollin e Sun, tash kontrollohet
nga Oracle. [32] [33] [34] [35]
Pa marrë parasysh se në çfarë lloji të komunitetit janë ata, siç është gjerësia e përdorimit
të MySQL-së ku komuniteti mban hapin me madhësinë e konsumatorëve për ti ndihmuar
dhe ofruar këshilla për problemet që mund të hasin shpesh. Në të kundërtën PostgreSQL
ka një mori të listave të postimeve (mailing lists) dhe forumeve përkundër faktit se
ekzistojnë disa shqetësime pasi që janë vetëm disa shërbime që ofrojnë përkrahje. [32]
[33] [34] [35]
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3.5.

Zgjerueshmëria dhe besueshmëria

Në vitet e hershme zgjerueshmëria e një DBMS-së nuk u murr shumë në konsideratë kur
ishte e paketuar me aplikacione të vogla. Situata ndryshoi për shkak të numrit në rritje të
ndërmarrjeve që filluan ta mbështeten në sistemet e menaxhimit të bazës së të dhënave
me burim të hapur sipas ekonomive aktuale. Kur DBMS-ja me burim të hapur ka qenë
më e gjerë duke pranuar nga korporatat më tepër, ishte thelbësore që këto zgjedhje me
burim të hapur mund të sillnin shkallëzime. [32] [33] [34] [35]
Besueshmëria është një tjetër pendë thelbësore që përdoruesve ju nevojitet. Zakonisht
besueshmëria është kopse e shkallëzimeve, për arsye se një DBMS me besueshmëri të
dobët nuk është i besueshëm dhe i dobishëm edhe në qoftë se ai ka zgjerueshmëri të mirë.
Kur jemi në situata të tilla siç janë ngarkesat e mëdha apo ndodh rrëzim i papritur, DBMSsë i nevojitet besueshmëri e mirë për tu rikthyer shpejt dhe të jetë i qëndrueshëm nga
problemet. Prandaj zgjerueshmëria dhe besueshmëria kombinohen së bashku dhe luajnë
një rol të rëndësishëm si udhërrëfyes që merren parasysh kur zgjedhim një DBMS. [32]
[33] [34] [35]

3.5.1. MySQL

Që nga serverët që morën në konsideratë numrin më të madh të CPU-ve por jo
shpejtësinë,

MySQL

shfrytëzoi

plotësisht

funksionalitetin

e

shumëprocesimit

(multiprocessiong) simetrik (SMP) që ti caktojë ngarkesat më logjikisht dhe në këtë
mënyrë menaxhoi ngarkesat me më shumë efikasitet. Kjo siguron optimizim dhe procesi
punon i pavarur pa marrë parasysh se në çfarë lloji të procesorit MySQL është duke
punuar. Për shkak se MySQL përqendrohet në ‘software’ dhe ‘hardware’ tenton për të
plotësuar nevojën e të ardhmes, zgjerueshmëria dhe besueshmëria e tij e mban
përmirësimin në mënyrë dramatike. [32] [33] [34] [35] [24]
Përveç të kësaj MySQL gjithashtu mban sytë kah orientimi i njeriut për t’iu përshtatur në
atë mënyrë që puna e përdoruesit të jetë sa ma efikase. Merrni si shembull analizimin e
‘Query’-it, ai ndihmon për ti treguar komandat e ngjashme dhe për ti zgjidhur problemet.
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Pavarësisht nga fakti se ky shërbim nuk është falas dhe në dispozicion në edicionin e
ndërmarrjeve të MySQL-së, ai e përmirëson zgjerueshmërin në MySQL. [32] [33] [34]
[35]

3.5.2. PostgreSQL

PostgreSQL njëjtë sikurse MySQL promovon performancë të besueshme dhe
zgjerueshmëri me shërbimet e tij të shumta. Shërbimet e përfshira krijojnë lehtësi për
rikthimin e të dhënave si ‘point-in-time recovery’; të punojë në mënyrë më efikase si
‘asynchronous replication’ dhe ‘online backups’, e kështu me radhë. PostgreSQL është
gjithmonë pionier në fushën e zhvillimit të DBMS; dhe merr shërbime të shumta përpara
atyre DBMS-ve me burime të mbyllura, të shtrenjta dhe me pronësi (proprietary).
Përkrahja e këtyre shërbimeve e bënë sistemin si një nga më të fuqishmit dhe gjithashtu
kontribuon në rritjen e zgjerueshmërisë dhe besueshmërisë. [32] [33] [34] [35]

3.6.

Përmbledhje e shkurtër

Në fakt për zgjedhjen më të favorshme vendoset sipas shijes dhe nevojës personale, por
jo që varet shumë nga rekomandimet e të tjerëve. Njerëzit përpiqen që të dyjave të u japin
një vlerësim të drejt. Debati në lidhje me atë se cili është më i mirë gjithmonë zhvillohet
nëpër forumet e bazës së të dhënave dhe kurrë nuk përfundon. Mund të kemi një thënje:
“MySQL është një përgjigje në qoftë se ju duhet të zgjedhni njërin midis tyre. Përderisa
PostgreSQL ka oferta të mëdha dhe fleksibile, MySQL është absolutisht falas dhe më i
sigurt”, një tjetër mendon se: “Unë nuk pajtohem, MySQL mund të jetë falas në shumicën
e rasteve, por jo në çdo rast. PostgreSQL është gjithmonë falas. Licenca BSD ju jep më
shumë liri. Dhe siguria, PostgreSQL është konsideruar më i sigurt se MySQL, vetëm
kontrolloni doracakun The Database Hacker”: “Si parazgjedhje PostgreSQL ndoshta
është baza e të dhënave më e sigurt në dispozicion...”, “PostgreSQL ka më shumë opsione
të mira për ta siguruar bazën e të dhënave”. [32] [33] [34] [35]
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Nuk ka asnjë fitues të qartë në lidhje me këtë kontekst. Përdoruesit e rinj duhet ti nxjerrin
konkluzionet e veta të bazuara në njërin i cili i përbush nevojat e tyre unike. Që të dytë
MySQL dhe PostgreSQL janë të aftë, DBMS me burim të hapur dhe me cilësi të lartë. Në
të vërtetë, zgjedhja absolutisht dominuese e njërit DBMS me burim të hapur është mision
i pamundur. Qoftë PostgreSQL apo MySQL nuk mund të pretendohet se cili është më i
mirë se tjetri. Në fakt nuk është më i mirë njëri apo tjetri, por më i përshtatshëm. [32] [33]
[34] [35]
MySQL dhe PostgreSQL janë përdorur gjerësisht në një numër të aplikacioneve, për
shembull, PostgreSQL është i famshëm për përkrahjen e fuqishme të transaksioneve
intensive në aplikacionet e ndërmarrjeve, gjithashtu shumë ‘web’ faqe e përdorin atë për
‘web’ aplikacione. Në të kundërtën MySQL gjithmonë është zgjedhje me prioritet për
‘web’ aplikacione. Me një fjalë ,MySQL është shumë i popullarizuar në aplikacionet e
botës reale kurse PostgreSQL është më i popullarizuar në aplikimet e mjedisit akademik.
[32] [33] [34] [35]
Edhe pse MySQL dhe PostgreSQL janë të kategorizuar në llojin e njëjtë të DBMS me
burim të hapur, ngjashmëria e tyre mund të jetë e kufizuar në këtë rrafsh. Ata kanë
karakteristikat e tyre të ndryshme nga njëri-tjetri dhe produkte me çmime të ndryshme të
pronësisë së bazës së të dhënave. Ata provojnë të jenë konkurrent të denjët në tregun e
DBMS me burim të hapur apo edhe në të gjithë tregun e DBMS për shkak të situatës së
tanishme ekonomike. Tani për tani duke zgjedhur një DBMS të përshtatshëm me burim
të hapur mund të jetë një mënyrë e mirë për të ruajtur një shpenzim të pabesueshëm.
Veçoritë e tyre të pasura dhe licencat e shquara garantojnë pozitat e tyre të larta dhe
konkurrencën e fortë kundrejt produkteve tjera DBMS. [32] [33] [34] [35]
Konkludojmë një rezultat nga krahasimet e mëparshme. Disa këshilla ndihmuese për
përdoruesit që të përcaktohen për njërin produkt PostgreSQL apo MySQL mund ti shihni
në listën më poshtë. Përdoruesit mund ta preferojnë MySQL-në në situatat e mëposhtme:
[32] [33] [34] [35]
-

Nëse ju jeni përdorues i rregullt i platformës Windows, atëherë për t’ia lehtësuar
vetës suaj është më mirë që ta zgjedhni MySQL-në. Për shkak se ai është më i
lehtë për tu instaluar dhe vepruar në platformën Windows.
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-

Nëse ju nuk jeni profesionit për DBMS, madje as nuk e keni idenë se çfarë janë
transaksioni dhe procedurat, ju do të duhej të zgjedhnit MySQL-në, sepse ai është
një mjet i mirë për punë praktike për nxënësit e rinj të bazës së të dhënave dhe
është më i lehtë për të filluar me të.

-

Nëse ju nuk kërkoni integritet të lartë dhe solemnitet të të dhënave, por e ndiqni
shpejtësinë e përpunimit të ‘query’-it të tilla si forumet apo komunitetet, ju mund
ta zgjedhni MySQL-në. Për shkak se versioni falas i MySQL-së nuk ofron
funksionalitete të përsosura në integritetin dhe solemnitetin e të dhënave.

Nga ana tjetër, përdoruesit do ta marrin në konsideratë PostgreSQL-në, kur ata janë në
status tjetër si: [32] [33] [34] [35]
-

Nëse jeni duke bërë një aplikacion për biznes të nivelit shumë të lartë ku kërkohet
integritet i të dhënave. Përveç kësaj, ju keni nevojë për përmbledhje të shkëlqyer
të disa logjikave komerciale të të dhënave, PostgreSQL mund të jetë një zgjidhje
më e mirë. Sepse PostgreSQL është projektuar për integritet të lartë të të dhënave
dhe përdorim solemn.

-

Nëse ju keni të bëni me të dhëna gjeografike, për shkak të ekstensionit të
indeksimit R-tres, PostgreSQL mund t’iu shërbejë më mirë.

-

Nëse ju jeni një njohës fanatik i bazës së të dhënave që dëshironi ta keni një bazë
të dhënash me versionin e juaj të zbulimit, padyshim PostgreSQL është një
zgjedhje e madhe, sepse ju mund të shtoni, fshini apo modifikoni kodin burimor
të tij për nevojat e juaja.
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4. ANALIZAT NGA POSTGRESQL DHE MYSQL

PostgreSQL dhe MySQL janë dy programe të sistemit për menaxhimin e bazës së të
dhënave. Sistemi për menaxhimin e bazës së të dhënave (DBMS) është një grup i
programeve specifike që krijojnë dhe menaxhojnë bazën e të dhënave e cila nuk është as
program aplikativ dhe as sistem operativ. Ai përmban funksionalitetet bazë për
menaxhimin e bazës së të dhënave të tilla si: definimi, krijimi, mirëmbajtja dhe kontrolli
i bazës së të dhënave. Për më tepër, ai mund të sigurojë integritetin e bazës së të dhënave,
sigurinë, kontrollin e konkurrencës së shumë-përdoruesve si dhe rimëkëmbjen e sistemit
kur dështon apo ndodhin rrëzime (crashes) në DBMS. Edhe pse të dy janë DBMS,
mënyrat që kanë përdorur për të bërë diçka të njëjtë (funksionet që ofrojnë për
përdoruesit) janë të ndryshme. [32] [33] [34] [35] [41]

4.1.

Arkitektura

Kur shikojmë thellë në arkitekturën e përbashkët të DBMS-ve, aty janë dy pjesë:
arkitektura logjike dhe fizike. Arkitektura logjike menaxhon qasjet për ruajtjen dhe
paraqitjen e të dhënave për përdoruesit, kurse arkitektura fizike fokusohet më tepër në
ndërtimin e blloqeve të programit për ta formuar sistemin. [32] [33] [34] [35] [42]
Arkitektura logjike përshkruan nivelet abstrakte të DBMS-së vetëm sa për treguar se si
duken dhe nuk ka asnjë dallim midis DBMS-ve të ndryshëm. Prandaj krahasimi teknik i
DBMS-ve zakonisht përqendrohet në arkitekturën fizike. Analizat bazë në arkitekturën
fizike mund të ilustrojnë qartazi përpjekjet e komponentëve të ndryshëm që ndihmojnë
në efikasitetin e punës së sistemit. [32] [33] [34] [35] [42]
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Figura 6. Arkitektura fizike e DBMS-së [42]
Figura e mësipërme tregon arkitekturën fizike të një DBMS-je. Në përgjithësi përdoruesit
e fundit (end users) do ta përdorin ‘Appliaction Programming Interface’ (API) për tu
lidhur me bazën e të dhënave me gjuhë të ndryshme. Pastaj përpunohen të dhënat në
‘Back End’ me rrjedhjen nga ‘Query Language Processor’ në DBMS, më pas në bazën e
të dhënave fizike. Megjithatë, përdoruesit e fundit (end users) nuk janë të vetëdijshëm për
shërbimet të cilat kryhen në sfond (background) për ta. [42]

Figura 7. Arkitektura e MySQL-së me platformat e mekanizmave për ruajtje [24]
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MySQL ka 3 shtresa në arkitekturën e saj fizike siç është treguar në figurën më lartë. Në
shtresën e parë, një shumëllojshmëri e gjuhëve që mund ta përdorin API-in. Shtresa e dytë
që përmban elementet thelbësore është me komplekse se sa shtresa e parë, për shkak se
shtresa e dytë është e kombinuar me pjesë të shumta. Në këtë fazë të dhënat analizohen
dhe optimizohen pastaj kalojnë në fazën e tretë: Mekanizmat e ruajtjes (Storage Engine),
dhe në fund arrijnë në bazën e të dhënave fizike. Mekanizmat e ruajtjes kanë
karakteristika të ndryshme dhe mund të zgjedhën kur ta krijojmë bazën e të dhënave
bazuar në nevojën e përdoruesve. Për shembull InnoDB zakonisht përdoret kur e kemi
për qëllim performancën e lartë dhe numrin e madh të konkurrencës. MyISAM përdoret
kur ballafaqohemi me situata që kanë ngarkesë të ulët të konkurrencës apo konkurrencë
të lartë në lexim. Gjithashtu është e mundur të kombinohen së bashku për të përdorur
përparësitë e tyre të ndryshme. Funksioni që përdoruesit mund të zgjedhin motorin e
dëshirueshëm të ruajtjes në MySQL është konsideruar si një veçori shumë efikase. [24]
Megjithatë, arkitektura fizike e PostgreSQL-së është me e thjeshtë se ajo e MySQL-së.
Arkitektura e PostgreSQL-së gjithashtu përbëhet nga 3 shtresa. Në shtresën e parë,
PostgreSQL përkrahë gjuhë të ndryshme si API te MySQL. Në shtresën e dytë,
PostgreSQL ka gjithashtu objekte për të analizuar dhe optimizuar deklaratat SQL. Dallimi
midis PostgreSQL dhe MySQL shfaqet në shtresën e tretë. MySQL ka disa platforma të
motorëve të ruajtjes, kurse PostgreSQL ka vetëm një motor të vetëm të ruajtjes.
PostgreSQL-ja përmban një server të integruar të bazës së të dhënave me një motor të
vetëm të ruajtjes. Edhe pse struktura e arkitekturës fizike te MySQL dhe PostgreSQL
është e ndarë në 3 shtresa, arkitekturat e MySQL-së dhe PostgreSQL-së janë të ndryshme.
[29]

4.2.

Modeli i të dhënave

Modeli i të dhënave është një abstrakt, vetë-përmbajtës, përkufizim logjik i objekteve,
operator dhe kështu me radhë, që së bashku e përbëjnë një makinë abstrakte me të cilën
përdoruesit bashkëveprojnë (objektet na lejojnë që të modelojmë strukturën e të dhënave,
ndërsa operatorët na lejojnë të modelojmë sjelljen e tij). [43]

42

Modeli i të dhënave përbëhet nga tri komponente esenciale: arkitektura e të dhënave,
operacioni i të dhënave dhe kufizimet e integritetit të të dhënave. Arkitekturën e të
dhënave mund ta konsiderojmë si një grup të llojeve të të dhënave që përshkruan
karakteristikat statike të sistemit; ndërsa operacioni i të dhënave përfaqëson një grup të
operacioneve që lejojnë të punohet në entitetet e të dhënave (data entities) si dhe rregullat
operacionale që përcaktojnë karakteristikat dinamike të sistemit. Për më tepër, kufizimet
e integritetit të të dhënave janë një grup i rregullave që mundësojnë saktësinë, integritetin
si dhe pajtueshmërinë e të dhënave. [43]

4.2.1. Arkitektura e të dhënave

Llojet e të dhënave
PostgreSQL përkrah një grup të gjerë të llojeve amtare të të dhënave. Ka 8 kategori
kryesore në dispozicion për përdoruesit, të tilla si: numerike, monetare, lloje të
karaktereve e kështu me radhë. Sidomos përkrahja e llojeve gjeometrike impresionon
përdoruesit shumë. Për më tepër PostgreSQL ofron mundësin e shtimit të llojeve të reja
duke përdorur komandën CREATE TYPE. [29]
Megjithatë, edhe pse MySQL përkrah lloje të shumta të të dhënave, ai nuk është
konkurrent mjaftë i fortë kur e krahasojmë me PostgreSQL. Arsyeja është se disa nga
llojet amtare në PostgreSQL nuk përkrahen nga MySQL. Me qëllim të krijimit të
disavantazhit, MySQL ofron funksionalitetet që lejojnë përdoruesit të importojnë llojet e
të dhënave nga sistemet tjera të bazës së të dhënave në MySQL; sidoqoftë numri i llojeve
të importuara është ende i kufizuar. [24]

Vlerat e paracaktuara (default values)
Në PostgreSQL, një kolone mund ti caktohet një vlerë e paracaktuar (default). Në një
situatë tjetër, nëse kemi një rresht të ri të shtuar në tabelë dhe nuk janë të plotësuara
kolonat, atëherë ato do të plotësohen me vlerat e paracaktuara përkatësisht sipas llojit të
të dhënave. Ose nëse nuk ka vlerë të paracaktuar është e qartë se kërkohet që vlera e
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paracaktuar të jetë e vendosur si vlerë NULL. Vlera NULL përdoret për të përfaqësuar të
dhënat e panjohura. [29]
PostgreSQL ka funksionalitetin që kur të përdoret një komandë për manipulimin e të
dhënave, vlerat e paracaktuara do të vendosen në fushat boshe edhe nëse vlera është e
panjohur (unknown). Përveç kësaj PostgreSQL lejon caktimin e vlerës së paracaktuar në
tërë kolonën kur funksioni është i shënuar (marked) ose si IMMUTABLE apo
STATABLE. [29]
Megjithatë, MySQL ka rregulla më komplekse në lidhje me vlerat e paracaktuara. Në
MySQL dispozita e vlerës së paracaktuar është e nevojshme në mënyrë që të deklarohet
specifikimi i vlerës së paracaktuar për një kolonë. Funksionet si NOW() dhe
CURRENT_DATE nuk mund të vendosen si vlera të paracaktuara. Sidoqoftë përdoruesit
mund ta specifikojnë CURRENT_TIMESTAMP për vlerë të paracaktuar në kolonën
TIMESTAMP. [24]
Përveç kësaj, BLOB dhe TEXT nuk mund të vendosen si vlera të paracaktuara. Nëse nuk
ka asnjë përkufizim të qartë të vlerës së paracaktuar, MySQL do ta zgjedh NULL si vlerë
të paracaktuar, nëse në kolonë nuk mund të vendoset NULL atëherë MySQL do ta
definojë se kolona nuk ka vlerë të paracaktuar. Situata ndryshon në qoftë se kolona është
e definuar si PRIMARY KEY. [24]
Paracaktimet implicite të llojeve të të dhënave janë definuar si në vijim:
-

Për llojet numerike, paracaktimi është 0 me përjashtim të llojeve të numrave të
plotë (integer) dhe numrave me presje dhjetore (floating-point) të deklaruar me
atribut AUTO_INCREMENT ku paracaktimi është vlera e ardhshme në sekuencë.

-

Për llojet e datës (date) dhe kohës (time) apo TIMESTAMP, paracaktimi është
përshtatur si vlerë zero. Për kolonën e parë TIMESTAMP në tabelë, vlera
përcaktuese është data dhe koha aktuale.

-

Për llojet e vargut (string), vlera e paracaktuar është boshe (empty). Për ENUM,
paracaktimi është vlera e parë.

-

Vlera serike e paracaktuar në një kolonë të definuar si numër i plotë (integer) është
e ndryshme për NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE.
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4.2.2. Operacionet e të dhënave

Operacionet e të dhënave nga MySQL dhe PostgreSQL kryesisht janë të kontrolluara nga
komandat SQL. Megjithatë, ekzistojnë dallime të shumta. Në thelb, PostgreSQL ndjek
rreptësishtë standardet SQL, kurse MySQL jo. Me disa shembuj do të tregojmë
mospërputhjen ndërmjet këtyre dy programeve.
MySQL ka krijuar disa funksione që transformohen prej SQL standardit origjinal. Marrim
deklaratat INSERT IGNORE dhe REPLACE si shembuj. Këto dy deklarata përdoren për
të mbishkruar rreshtat e vjetër me rreshtat e ri të cilët kanë vlera të njëjta kyçe (unique
key) me rreshtat e vjetër. Rreshti do të zëvendësohet por nuk ndërpritet. Kur ndodhë
INSERT IGNORE, numëruesi (counter) AUTO_INCREMENT nuk do të rritet dhe
funksioni LAST_INSERT_ID() do të kthen vlerën 0. REPLACE është një deklaratë e
transformuar nga SQL standardi origjinal. Zakonisht REPLACE mund të konsiderohet si
INSERT IGNORE vetëm me një përjashtim. Nëse kemi një rresht të vjetër në tabelë që
përmban vlerën e njëjtë të PRIMARY_KEY apo indeksit UNIQUE si të rreshtit të ri,
atëherë rreshti i ri mund të futet pas rreshtit të vjetër kurse duplikimi fshihet. Megjithatë,
PostgreSQL aktualisht nuk përkrahë këto SQL deklarata jo origjinale dhe përdoruesit
duhet të përdorin SQL deklaruarat standarde të përbëra për të arritur funksione të tilla të
cilat nuk ndjekin rreptësishtë standardin SQL. [24] [29]
Një deklaratë e ngjashme INSERT ... ON DUPLICATE UPDATE në MySQL është një
zgjerim në standardin SQL dhe nuk ekziston në PostgreSQL sepse deklarata nuk ndjek
SQL standardin origjinal. Edhe pse këto komanda të derivume në MySQL mund të jenë
të përshtatshme për një numër të caktuar të përdoruesve, kjo nuk do të thotë se veprimi
që nuk ndjek standardin SQL si një DBMS është me vlerë inkurajuese. [24] [29]
Me qëllim të mbajtjes së përdoruesve me komoditet, por duke ndjekur SQL standardet në
mënyrë rigoroze, grupi global i PostgreSQL punon shumë. Tani për tani PostgreSQL
ndërton planin e ri të ardhshëm për të shtuar karakteristika të reja që t’iu shërbejë
përdoruesve më tepër komoditet. Të tilla si dispozita MERGE e cila ndjek standardin
SQL 2008. [24] [29]
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4.2.3. Kufizimet e integritetit të të dhënave

Të dytë MySQL dhe PostgreSQL përkrahin kufizimet e integritetit duke përfshirë NOT
NULL, UNIQUE dhe PRIMARY KEY. Kufizimi (constraint) FOREIGN KEY është
përkrahur nga PostgreSQL për një kohë të gjatë, megjithatë vetëm mekanizmi i ruajtjes
InnoDB në MySQL përkrahë këtë kufizim. [24] [29]
MySQL filloi ti përkrah kufizimet ENUM dhe SET në hyrjen e të dhënave të pavlershme;
ato ishin në dispozicion si kufizime të vërteta para hyrjes së të dhënave të pavlefshme.
Kufizimet ENUM dhe SET nuk janë kufizime që ndjekin standardin SQL, kështu që ato
nuk mund të punojnë në formën strikte SQL. PostgreSQL përkrah të gjitha kufizimet e
MySQL të cilat ndjekin SQL standardin; përveç kësaj PostgreSQL përkrah kufizimet të
cilat MySQL nuk i posedon, të tilla si CHECK dhe EXCLUSION. Kufizimet
EXCLUSION përdoren për të ndihmuar në krahasimet e kolonave specifike apo shprehjet
që përdorim operatorët specifik. [29]

4.3.

Query dhe procesimi i query-it

4.3.1. Përkrahja standarde e sintaksës SQL

MySQL përkrah pjesë të sintaksës SQL që i takojnë standardit ANSI SQL. Tipike
MySQL punon në formë speciale të SQL-së. Megjithatë, është i mundur kalimi në formë
strikte SQL – ANSI formë (mode). Për më tepër ka zgjerime të standardit SQL në
MySQL. Edhe pse MySQL dhe PostgreSQL duket se përkrahin të njëjtat funksione,
mënyra se si ata punojnë nuk është saktësisht e njëjtë. Për shembull, ka dallime midis
SELECT INTO TABLE dhe UPDATE SQL sintaksës edhe pse ato janë zgjerime të
lidhura (related extensions). MySQL nuk ndjek në mënyrë rigoroze SQL standardin, por
ai ofron SQL sintaksë të veçantë në mënyrë që ti përshtatet përdoruesve dhe këto SQL
sintaksa specifike janë konsideruar si veçori të MySQL-së. Nga ana tjetër, PostgreSQL
ndjek në mënyre rigoroze SQL standardin dhe përpiqet për të përkrahur të gjitha DBMS
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funksionet që kanë ekzistuar ndonjëherë, të tilla si WITH QUERIES (Common table
Expressions) si dhe funksionin e dritares i cili nuk përkrahet në MySQL. [29] [24]

4.3.2. Stored Procedure

MySQL dhe PostgreSQL përkrahin ‘Stored Procedure’ në mënyra të ndryshme. MySQL
përkrah një ‘Stored Rutine’ për ta ruajtur një procedurë apo një funksion. Deklarata që
përdoret për të krijuar një procedurë apo një funksion në MySQL është CREATE
PROCEDURE dhe CREATE FUNCTION. Mënyrat se si PostgreSQL përkrah shërbimin
‘Stored Procedure’ janë duke përdorur funksionet dhe ‘triggers’. Në PostgreSQL
funksionet mund të ruhen me anë të deklaratës CREATE FUNCION. Në katalogun
‘pg_proc’ ruhen informatat në lidhje me funksionet. ‘Trigger’ gjithashtu luan një rol të
rëndësishëm në optimizimin e ‘query’-it dhe do të shpjegohet më vonë. [24] [29]
PostgreSQL përdor gjuhën procedurale profesionale – PL/pgSQL si zgjedhjen e parë të
rekomanduar, ngjashëm si te Oracle PL/SQL. PostgreSQL gjithashtu përkrah SQL:2003
PSM ‘stored procedures’ si dhe shumë gjuhë të tjera procedurale siç janë: Perl (PL/Perl),
Python (PL/Python), TCL (PL/Tcl), Java (PL/Java) dhe C (PL/C). PL është shkurtesë për
gjuhen procedurale (Procedural Language). PSM është shkurtesë për ‘Persistent Stored
Modules’ që është zgjerim i SQL. [24] [29]
Krahasuar me PostgreSQL, MySQL ndjek sintaksën SQL:2003 për ’stored routines’, e
cila përdoret edhe nga IBM DB2. Megjithatë, me ‘plug-in interface’ vargu i gjuhëve të
përkrahura zgjerohet, Java, Perl, ZML-RPC, etj. [14] [24] [29]

4.3.3. Triggers

Një definicion i ‘trigger’-it sipas MySQL 5.5 Reference Manual. ‘Trigger’-i është një
objekt i emëruar i bazës së të dhënave që është i lidhur me një tabelë dhe që aktivizohet
kur ndodhë një ngjarje (event) e veçantë në tabelë. [24]
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Të dy MySQL dhe PostgreSQL përkrahin ‘triggers’ por me disa dallime. ‘Triggers’ në
PostgreSQL mund të ekzekutohen nga çfarëdo ‘user-defined’ funksioni nga njëra prej
gjuhëve procedurale dhe jo vetëm prej PL/pgSQL. Vetëm SQL deklaratat janë në gjendje
për ti aktivizuar MySQL ‘triggers’. ‘Triggers’ në MySQL nuk mund të aktivizohen duke
bërë ndryshime në ‘views’ apo në tabela, të cilat ndryshime bëhen nga APIs, sepse APIs
nuk e transferojnë SQL sintaksën në MySQL server. Në MySQL deklaratat CREATE
TRIGGER apo DROP TRIGGER përdoren për të krijuar apo fshirë ‘triggers’. [24] [29]
PostgreSQL përkrah ‘triggers’ si dhe sistemin e rregullave (rules system) i cili gjithashtu
mund të kryej funksionet e ‘triggers’. Megjithatë, disa lloje të kufizimeve nuk mund të
aplikohen nga rregullat, veçanërisht FOREIGN KEY. Përveç kësaj, ‘trigger’ në
PostgreSQL nuk mund të krijohet në ‘view’ pasi që nuk ka ndonjë entitet real të të
dhënave. Sistemi i rregullave mund të quhet edhe si ‘query rewrite rule system’ që është
mjaft i ndryshëm nga ‘stored procedures’ apo ‘triggers’. Ai është i fuqishëm dhe mund të
aplikohet gjerësisht në një mori aspektesh të ndryshme, të tilla si: ‘Query Language
Procedures’, ‘views’ dhe versionet. Procesi i punës së tij mund të përfundojë në këtë
mënyrë, së pari ai do të marrë parasysh rregullat pas modifikimit të ‘queries‘, pas
procesimit të ‘queries’ i transferon në ‘query planner’ dhe më vonë ‘queries’ do të
planifikohen dhe ekzekutohen. [24] [29]
Ngjashëm si MySQL, PostgreSQL përdor deklaratat CREATE TRIGGER dhe DROP
TRIGGER për të krijuar dhe për te hequr ‘triggers’. Aktualisht, PostgreSQL ofron një
funksion të brendshëm aktivizues: suppress_redundant_updates_trigger. Ky ndihmon për
ta parandaluar situatën siç është përditësimi i rreshtit që realisht nuk i ndryshon të dhënat.
[24] [29]
Për ta definuar një ‘trigger’, sintaksa nuk është e hapur në MySQL, sepse i nevojitet të
krijoj përkufizime veçmas për funksionet me të dhëna të tipit të veçantë në kthim. Për
këtë arsye, PostgreSQL ka performancë më të mirë në shërbimin e ‘triggers’. [24] [29]
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4.4.

Query i përparuar dhe optimizimi

‘Query’ i përparuar (advanced) dhe ‘index’ janë metoda të rëndësishme për ta optimizuar
‘query’-in. Zakonisht, ‘query’ i përparuar përfshin veprimet për të kërkuar informacion
në tabela të ndryshme ose kombinim të kolonave në mënyrë të dëshiruar. Kjo mund të
arrihet me anë të funksionit JOIN i cili përkrahet nga të dy MySQL dhe PostgreSQL. Më
shumë detaje rreth optimizimit të ‘query’-it janë analizuar në ‘subqueries’ dhe ‘index’ siç
tregohet më poshtë.

4.4.1. Subqueries

Të dy MySQL dhe PostgreSQL përkrahin ‘subqueries’; MySQL filloi përkrahjen e
‘subquery’-it që nga versioni 4.1. Llojet e ‘subquery’-it të cilat përkrahen nga të dy
MySQL dhe PostgreSQL janë: EXISTS, IN, NOT IN, ANY, SOME si dhe ALL.
PostgreSQL ka ‘Row-wise Comparsion’; MySQL përkrah ‘Row Subqueries’ që kanë
funksione të ngjashme. PostgreSQL gjithashtu përkrah ‘subquery’-in WITH. [24] [29]
Për arsye se përkrahja e ‘subqueries’ ka filluar që nga MySQL 4.1 që është shumë më
vonë se koha kur PostgreSQL filloi me funksionin ‘subquery’; performanca e ‘subquery’it në MySQL nuk është e mirë si te PostgreSQL dhe gjendet në një situatë ku ka nevojë
për përmirësime dhe optimizime. Megjithatë në përmirësim nuk u ndërmorën veprime
reale deri në versionet e fundit të MySQL-së. Në anën tjetër, PostgreSQL tashmë ka marrë
veprime për të përmirësuar dhe optimizuar lloje të caktuara të ‘subquery’-it. Edhe pse
PostgreSQL ende nuk e ka lejuar ekzekutimin e ‘subquery’-it në ‘view’, ky funksion
mund të implementohet nga paketat e palës së tretë (third-party package). Ekzekutimi i
‘subquery’-it në ‘view’ është hequr si funksion që nga MySQL 4.1 dhe deri tani nuk
ekziston. Të gjitha format e shprehjes së ‘subquery’-it në PostgreSQL kthehen në formën
‘Boolean (true/false)’. [24] [29]

49

4.4.2. Indeksimi

Në mënyrë që të arrihet performancë më e madhe në deklaratën e SQL ‘query’-it, indeksat
ndihmojnë për të rritur fushëveprimin e ‘query’-it me qëllim të optimizimit të ‘queries’.
Shërbimet e indeksimit përkrahen nga të dy programet. Informacioni në lidhje me
indeksat në këto dy DBMS tregohet në formë të tabelës më poshtë:

Tabela 5. Krahasimi i indekseve [24] [29]
Lloji i indeksit

MySQL

PostgreSQL

Hash

InnoDB, NDB dhe Memory

Po

B-tree

PRIMARY KEY, UNIQUE, INDEX dhe Nevojitet REINDEX
FULLTEXT
pas dështimit të bazës
së të dhënave.

GiST

Jo

Po

GIN

Jo

Po

Multicolumn

16 kolona për indeks.

32 kolona për indeks.

Multiple

Për tabelë dhe mund të përdoret një për çdo Për ‘query’.
pseudonim (alias) të tabelës; nga 5.0 ai
përdor ‘index merge’ për përdorimin e
shumë indekseve për një 'alias’ të vetëm.

Unique

Po

Po, vetëm B-tree.

Expression

Jo

Po

Partial

Jo

Po

Full-Text

MyISAM

Po

Prefix

Po

Po
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4.5.

Transaksioni dhe kontrolli i konkurrencës

Të dy MySQL dhe PostgreSQL përkrahin funksionin e transaksionit. Megjithatë historia
e PostgreSQL-së për këtë funksion është më gjerë se sa e MySQL-së. PostgreSQL përkrah
funksionin e transaksionit më mirë se sa MySQL.
Për ta ilustruar më saktësisht, MySQL serveri është në gjendje të ofrojë shërbimin e
transaksionit vetëm në mekanizmin e ruajtjes InnoDB, pasi që siguron përputhjen e plot
ACID. Ky funksion u shtua në versionin MySQL 2.23-max dhe të gjitha versionet 4.0 e
më lartë. Deklaratat siç janë: SET auto-commit, START TRANSACTION, COMMIT, si
dhe ROLLBACK përdoren për transaksione lokale në MySQL. Një metodë e ndryshme
operacionale përdoret nga mekanizmat e ruajtjes jo-transaksional në MySQL (siç është
MyISAM) në mënyrë që të mbajë integritetin e të dhënave, kjo metodë quhet “operacione
atomike” (atomic operations). [24] [29]
‘Transaction-safe tables’ (TSTs) në mekanizmat transaksional të ruajtjes kanë avantazhe:
[24] [29]
-

Janë më të sigurt dhe më lehtë rikthehen.

-

Deklarata COMMIT mund të ndihmojë për të bashkuar deklaratat e shumta si dhe
miratimin e tyre (nëse auto-commit është i ndalur).

-

Ndryshimet mund të mos respektohen nëse ekzekutohet deklarata ROLLBACK
(nëse auto-commit është i ndalur).

-

Kur ballafaqohemi me dështime gjatë procesit të ndryshimeve, të gjitha
ndryshmet do të rikthehen, ndërsa të gjitha ndryshimet do të ruhen në
‘nontransaction-safe tables’.

-

Mekanizmat e ruajtjes ‘transaction-safe’ kanë performancë më të mirë kur kemi
shumë operacione ‘update’ me operacione ‘reads’ njëkohësisht.

Rrjedhimisht pa shërbimin e transaksionit ‘nontransaction-safe tables’ (NTSTs)
gjithashtu veprojnë edhe në disa aspekte për shkak të: [24] [29]
-

Shpejtësisë më të mirë.

-

Kërkesës së ultë për hapësirë në disk.

-

Kërkesës për më pakë hapësirë në memorie për ‘updates’.
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Është e pamundur të kombinohen TSTs me NTSTs së bashku për të marrë përparësitë e
tyre. Megjithatë kjo nuk është e lejuar të përzihen mekanizmat e ndryshëm ruajtjes me
një transaksion, sidomos kur auto-commit është i aktivizuar. [24] [29]
PostgreSQL përkrah shërbimin e transaksionit për një kohë të gjatë dhe e mban në nivel
të lartë me zhvillimet e fundit, si dhe përpiqet të ofrojë të gjitha llojet e transaksioneve.
Zakonisht, një transaksion në PostgreSQL ndërtohet nga SQL komandat siç janë BEGIN
dhe COMMITS.

Komanda ROLLBACK përdoret gjithashtu në transaksionet e

PostgreSQL-së. Komandën COMMIT nuk është e drejt ta përdorim në mes të
transaksionit, komanda ROLLBACK mund të përdoret në vend të COMMIT për ti
anuluar të gjitha ndryshimet e transaksionit. [24] [29]
Në fakt çdo SQL deklaratë në PostgreSQL zakonisht ekzekutohet si një transaksion. Edhe
pse nuk ka një komandë BEGIN të shtuar në deklaratë, çdo deklaratë individuale do të
ketë një BEGIN të paracaktuar (default) dhe përfundon me COMMIT nëse ka sukses.
‘Savepoints’ përdoren për të kontrolluar çdo deklaratë të transaksionit për më tepër detaje,
pasi që ai ka funksionin që zgjedh pjesët që hidhen dhe pjesën tjetër që kryhet. [24] [29]
Kontrolli i konkurrencës përkrahet nga të dy MySQL dhe PostgreSQL. Në MySQL, ‘rowlevel locking’ përdoret për tabelat InnoDB dhe ‘table-level locking’ përdoret për tabelat
e tjera si MyISAM, MEMORY dhe MERGE tabelat. Mekanizmi i ruajtjes InnoDB
përkrah katër nivelet të izolimit të transaksionit, të cilat janë: READ_COMMITED,
READ_UNCOMMITED, REPEATABLE_READ dhe SERIALIZABLE. Deklarata SET
TRASACTION ISOLATION LEVEL përdoret për të përcaktuar nivelin e izolimit në
MySQL. [24] [29]
PostgreSQL gjithashtu përkrah ‘row-level locking’ sikurse edhe ‘table-level locking’.
Përveç kësaj, përkrah katër nivelet e izolimit të transaksionit të cilat janë të njëjta sikurse
në MySQL. Edhe pse lejohet të kërkohet ndonjëri nga katër nivelet standarde të izolimit
të transaksionit, brenda janë vetëm dy nivele të dallueshme të izolimit në dispozicion:
READ COMMITED dhe SERIALIZABLE. Niveli i izolimit READ COMMITED është
i paracaktuar si nivel izolues në PostgreSQL. Komanda SET TRANSACTION përdoret
për të përcaktuar nivelin e izolimit të transaksionit në PostgreSQL. [24] [29]
Në situatën kur përdorues të shumtë janë të interesuar në të njëjtat të dhëna në bazën e të
dhënave, një metodë e famshme është krijuar për tu marrë me këtë situatë në DBMS që
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quhet ‘ Multiversion Concurrency Control’ (MVCC). Edhe pse ajo nuk është përdorur në
mënyrë specifike nga PostgreSQL, ajo zakonisht ekziston në shumicën e botimeve
komerciale të DBMS-ve, siç është Oracle e kështu me radhë. PostgreSQL u rekomandon
MVCC-në përdoruesve në raste të caktuara, sepse performancat e MVCC përmbushin më
mirë nevojën e përdoruesve. Përdoruesit mund të vendosin se kur duan ta përdorin atë.
Karakteristikat kryesore të MVCC janë që kur ekzekutohen veprimet READ, nuk do të
bllokohen të dhënat në mënyrë që ato të mund të ndahen me veprimet tjera dhe nuk do të
jenë të bllokuara për përdorimet e tjera; kur ekzekutohet veprimi WRITE, do të krijohet
bllokimi i të dhënave, mirëpo ato mund të jenë ende të qasshme për veprimet READ,
ndërsa veprimet e tjera të shkrimit duhet të presin. Për arsye se shërbimi i MVCC është
në dispozicion vetëm në mekanizmat e ruajtjes InnoDB në MySQL, kjo e kufizon
përdorëshmërin e MySQL-së në një farë mase. [24] [29]
Karakteristika e modelit të kontrollit të konkurrencës MVCC është se nuk ka nevojë për
bllokim të veprimeve të leximit dhe shkrimit kur nuk ka konflikt të përvetësimit ndërmjet
tyre. Me fjalë të tjera, siguron që më pakë klient do të ndikohen kur burimet e tyre të
nevojshme janë bllokuar dhe mbyllur për veprime të tjera. Megjithatë MVCC gjithashtu
ka të meta. Një e metë kryesore është që gjithmonë duhet të pastrohen të dhënat e
panevojshme në mënyrë që të lirohet hapësira e bllokuar në disk për programet e tjera.
[24] [29]

4.6.

Ruajtja e të dhënave dhe ndarja (partition)

Në fakt, SQL sintaksa nuk ka shumë marrëdhënie (relationship) me kufizime në ruajtjen
e të dhënave fizike. Gjuha SQL është në gjendje të punojë me transportues të ndryshëm
të pavarur të të dhënave. Transportues i të dhënave mund të jetë çdo strukturë e të dhënave
ose media që është në gjendje ti bartë ‘schemas’, ‘tables’,’rows’ apo ‘columns’ për të
punuar në to. Megjithatë teorikisht nuk ka asnjë kufizim si parakusht për DBMS, ruajtja
e pjesëve specifike të të dhënave apo dosjet (files) është gjithmonë puna thelbësore për të
gjithë zhvilluesit e DBMS-së. Sisteme të ndryshme skedarësh dhe mekanizma harduerik
të ruajtjes apo edhe kombinim i dyjave janë marrë në konsideratë mijëra herë, por
kufizimet fizike vërtet ekzistojnë. [24] [29]
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Në radhë të parë, kufizimet e ruajtjes fizike kur punojmë me MySQL përcaktohen nga
lloji i mekanizmit të ruajtjes: [24]
-

MyISAM: 256TB

-

Memory: RAM

-

InnoDB: 64TB

-

Archive: none

-

NDB: 384 EB.

Mekanizmat e tjerë të ruajtjes kanë standarde të ndryshme që nga projektimi i
arkitekturave të tyre. Mekanizmi i ruajtjes FEDERATED merret me të dhëna nga një
tjetër bazë e shënimeve MySQL që gjendet në distancë (remote) dhe baza e të dhënave
lokale nuk ofron shërbimet siç janë ‘replication’ apo ‘cluster’. Si rrjedhojë, nuk ka asnjë
kufizim për mekanizmin e ruajtjes FEDERATED. Nuk ka të dhëna të ruajtura në tabela
lokale, sepse ‘queries’ ekzekutohen automatikisht në distancë (remote site) ku janë të
ruajtura fizikisht të dhënat. [24]
Për më tepër, ekziston një kufizim i madhësisë së dosjes (file) i cili është i përcaktuar nga
sistemi operativ por jo nga MySQL. Kufizimet janë listuar në tabelën më poshtë:
Tabela 6. MySQL kufizimet në sistemet operative [44]
Sistemi Operativ

Kufizimi i madhësisë së dosjes

Win32 w/ FAT/FAT32

2GB/4GB

Win32 w/ NTFS

2TB (është e mundur edhe më shumë)

Linux 2.2-Intel 32-bit

2GB (LFS: 4GB)

Linux 2.4+

4TB

Solaris 9/10

16TB

MacOS X w/ HFS+

2TB

NetWare w/ NSS

8TB

Për përdoruesit e ‘Windows’ është më e përshtatshme zgjedhja NTFS se sa FAT dhe
FAT32 për operacionet e procedurës. [44]
Për më tepër, për përdoruesit në Linux 2.2 është e mundur të rritet madhësia 2GB e tabelës
MyISAM nëse ‘Large File Support’ (LFS) ‘patch’ (arnim) është aplikuar në sistemin
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ext2. LFS përdoret për të ofruar mundësin e rritjes së kufizimit të dosjes në sistemet
operative 32-bit. Ky arnim është i përfshirë në shumicën e distribucioneve ‘Linux’ të cilat
janë të bazuara në ‘kernel’ 2.4 apo më lartë. Arna (patches) të tjerë gjithashtu mund të
ofrojnë ndihmë. Për shembull, arnimet për ‘ReiserFS’ mund të ndihmojnë në përkrahjen
e dosjes deri në 2TB; me ndihmën e JFS dhe XFS, ‘petabyte’ edhe dosjet e mëdha nuk
janë më një mision i pamundur. [45]
Si një DBMS i cili përmban një server të integruar të bazës së të dhënave me vetëm një
mekanizëm të ruajtjes, kufizimi fizik i ruajtjes në PostgreSQL nuk ka të bëjë asgjë me
llojet e mekanizmave. Megjithatë kufizimet e tjera ekzistojnë dhe mund të konkludohet
si në tabelën e treguar më poshtë: [46]
Tabela 7. PostgreSQL kufizimet [46]
Kufizimet

Vlera

Madhësia maksimale e bazës së të dhënave

Pa kufizim

Madhësia maksimale e tabelës

32 TB

Madhësia maksimale e rreshtit

1.6 TB

Madhësia maksimale e fushës

1 GB

Maksimum rreshta për tabelë

Pa kufizim

Maksimum kolona për tabelë

250 – 1600 varësisht prej llojeve të
kolonës

Maksimum indekse për tabelë

Pa kufizim

Duke analizuar tabelën 6 dhe tabelën 7, padyshim që PostgreSQL ka madhësi maksimale
të bazës së të dhënave dhe MySQL madhësi maksimale të tabelës. [44] [46]
MySQL përkrah vetëm katër lloje të ndarjes (partition) horizontale. Deri në versionin
MySQL 5.5 nuk ka ndonjë plan zhvillimi për importimin e funksionit të ndarjes vertikale.
[24]
-

RANGE ndarja. Ky lloj i ndarjes i cakton rreshtat në ndarjet e bazuara në vlerat e
kolonave që bien brenda një vargu të caktuar. Kemi një zgjerim të ndarjes
RANGE të quajtur RANGE COLIMNS.
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-

LIST ndarja. Ngjashëm me ndarjen RANGE, përveç se këtu ndarja zgjedhet në
bazë të shtyllave që përputhen me njërin prej një sërë vlerash diskrete. Kemi një
zgjerim për ndarjen LIST të quajtur LIST COLUMNS.

-

HASH ndarja. Në këtë lloj ndarja zgjedhet në bazë të vlerës së kthyer nga një
shprehje e definuar nga përdoruesi që vepron në vlerat e kolonës së rreshtave për
tu futur në tabelë. Funksioni mund të përbëhet nga ndonjë shprehje e vlefshme në
MySQL që jep një vlerë ‘integer’ jo-negative.

-

KEY ndarja. Ky lloj i ndarjes është i ngjashëm me ndarjen HASH, përveç se
MySQL serveri siguron vet ‘hash’ funksionin e tij. Kolonat mund të përmbajnë
vlera të ndryshme, pasi që ‘hash’ funksioni i MySQL-së garanton një rezultat
‘integer’ pavarësisht nga lloji i të dhënave të kolonës. Kemi një zgjerim të ndarjes
KEY të quajtur LINAER KEY.

MySQL përkrah nënndarjen (subpartition) – i njohur gjithashtu si ndare e përbërë. Në
MySQL 5.5 është e mundur nënndarja e tabelave që janë të ndara nga RANGE apo LIST.
Nënndarja mund të përdor HASH apo KEY ndarjet. MySQL përkrah një total prej 1024
ndarjesh plus nënndarjet në tabela; megjithatë ndarja në MySQL nuk mund të zbatohet
në mekanizmat e ruajtjes MERGE, CSV apo FEDERATED. [24]
PostgreSQL nga ana tjetër nuk është më i shquar në sektorin e ndarjes. Ai përkrah ndarjet
RANGE dhe LIST. Ndarja HASH mund të merret nga funksionet IMMUTABLE.
Karakteristikë e ndarjes në PostgreSQL është se tabela është e aftë për tu trashëguar nga
një ‘master’ tabelë. [29]

4.7.

Kriptimi (encryption) dhe vërtetimi (authentication)

Të dy MySQL dhe PostgreSQL përkrahin shërbimet e verifikimit të identitetit dhe ofrojnë
teknikat e kriptimit. Megjithatë PostgreSQL përkrah këtë pjesë më mirë se MySQL.
MySQL përkrah verifikimin e nivelit të identitetit të bazës së të dhënave që është i bazuar
në formatin e verifikimit të fjalëkalimit. Të dhënat mund të kriptohen nga fjalëkalimi i
definuar prej përdoruesit. Funksionet si AES_ENCRYPT dhe AES_DECRYPT mund të
kriptojnë dhe dekriptojnë kolonat specifike. Përveç kësaj, SSL dhe SSH mund të përdoren
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gjithashtu për kriptimin e rrjetit. Mekanizmi ‘hashing’ në MySQL përdoret për kriptim të
fjalëkalimit për ta rritur sigurinë. ‘Secure Shell’ ose SSH është një protokoll i rrjetit që i
lejon të dhënat të shkëmbehen duke përdorur një kanal të sigurte në mes të dy pajisjeve
të rrjetit. ‘Transport Layer Security’ (TLS) dhe paraardhësi i tij ‘Secure Sockets Layer’
(SSL) janë protokollet kriptografike që ofrojnë komunikime të sigurta në internet.
‘Lightweight Directory Access Protocaol’ (LDAP) është një aplikacion i protokollit për
lexim dhe ndryshim të direktoriumeve mbi një IP rrjet (IP Network). ‘Role-Based Access
Control’ (RBAC) është metodë e kufizimit të qasjes në sistem për përdoruesit e autorizuar
në sigurinë e sistemeve kompjuterike. [24] [29] [47] [48] [49]
Performanca e PostgreSQL është më tërheqëse në këtë pjesë pasi që ajo ofron më shumë
zgjedhje se sa MySQL. PostgreSQL ofron qasje të pasuara të vërtetimit, të tilla si: ‘Trust
authentication’,

‘Password

authentication’,

‘GSSAPI

authentication’,

‘SSPI

autentication’, ‘Kerberos autentication’, ‘Ident-nased authentication’, ‘RADIUS
authentication’, ‘Certificate authentication’, ‘LDAP authentication’ si dhe ‘PAM
authentication’ që kryesisht nuk përkrahen nga MySQL. Ngjashëm me MySQL,
PostgreSQL përdor SSL për kriptim të rrjetave, ndërsa ai përdor funksionin ‘contrib’ të
bibliotekës ‘pgcrypto’ për kriptim të të dhënave në kolonën e caktuar, të dhënat do të
dekriptohen në server e pastaj kalojnë te klienti. Zakonisht, fjalëkalimi i përdoruesit në
PostgreSQL ruhet si MD5 ‘hashes’ për të përmirësuar nivelin e sigurisë. [24] [29] [47]
[48] [49]

4.8.

Përkrahja për shpërndarjen dhe përpunimin paralel

MySQL serveri mund të punojë në klient/server ose sisteme të integruara. Programi i
bazës së të dhënave në MySQL është një klient/server sistem që përbëhet nga një SQL
server ‘multi-threaded’ dhe përkrah: ‘backends’ të ndryshme, disa programe të ndryshme
të klientëve dhe librari, vegla administrative dhe një gamë të gjerë të APIs. [12]
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5. KONKLUZIONET

Sipas hulumtimit, PostgreSQL definitivisht ka të gjitha funksionet e gjithanshme si një
DBMS. MySQL është me i lehtë për të operuar dhe ka një reputacion dhe influence më
të lartë se PostgreSQL në mesin e publikut, që në njëfarë mënyre mund ta ngrit lartë
mungesën e funksioneve. Gjithashtu reputacioni i lartë i bënë njerëzit të besojnë se
MySQL ka aftësi potenciale për tu përmirësuar në një nivel më të lartë.
Me eksperiencën e thellë gjatë hulumtimit për MySQL dhe PostgreSQL, unë kamë
përfituar shumë. Para së gjithash, sistemi i menaxhimit të bazës së të dhënave nuk është
më një mister për mua, për arsye se e kam kuptuar historinë e zhvillimit dhe konceptin e
saj. Së dyti, unë jo vetëm që kam kuptuar informacione të hollësishme për çdo aspekt nga
MySQL dhe PostgreSQL, por edhe njohjen e sistemeve operative Linux dhe Unix-like si
dhe ç’është më e rëndësishmja kjo është një ndihmë e dobishme për mësimin tim të
mëtejshëm definitivisht. E fundit por jo më pakë, kjo është hera e parë që unë bëj një
projekt tërësisht me forcat e mia, e që rezulton të jetë eksperiencë unike për të më
frymëzuar më shumë që të jem më i guximshëm dhe me i pavarur.
Hulumtimi është tërheqës për mua sepse unë kamë interes të madh për zhvillimin e
programit, i cili është i lidhur ngushtë me DBMS. Sipas përvojës hulumtuese, unë mund
t’i krijoj vetes një mundësi për të eksploruar fushën time të dëshirueshme. Me ndihmën e
këtij hulumtimi unë kam krijuar njohuri themelore për DBMS dhe kam fituar më tepër
besim në lidhje me planin e ardhshëm të studimit tim. Përveç kësaj, procesi i vetë-mësimit
më ka formuar vetëdije më të qartë, sepse kam provuar njohuritë e mia profesionale dhe
aftësitë e studimit.
Transaksioni, ‘query’-it e përparuar, optimizimi i ‘query’-it si dhe konkurrenca, ishin
pikat e mia kyçe në këtë hulumtim. Qëllimi – audienca e mbuluar nuk është vetëm për
fillestarët në DBMS por edhe për individët profesionistë. Pas përfitimit të eksperiencës
së vazhdueshme, MySQL ka treguar një vëmendje të madhe dhe PostgreSQL është në
rritje të shkëlqyeshme si një DBMS me burim të hapur.
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7. LISTA E SHTOJCAVE (APPENDIXES)

SHTOJCA 1 për tabelën 3.
1

Veçorit janë në dispozicion vetëm për botimet komerciale.

2

Abonimi vjetor: është definuar si e drejt për përdorimin e programit të specifikuar në
përputhje me licencën e aplikueshme për periudhën e specifikuar në urdhër.

3

Përkrahja Oracle Premier për MySQL është e përfshirë në abonimet vjetore (pa asnjë
kosto shtesë).

4

Server: është përkufizuar si kompjuter në të cilin janë të instaluar programet.
Licenca e serverit ju lejon ta përdorni programin e licencuar në vetëm një kompjuter
të specifikuar.

5

Socket: është definuar si një vend i caktuar ku vendoset një ‘chip’ (ose një modul
‘multi-chip’) i cili përmban një koleksion të një apo më tepër bërthamave.
Pavarësisht nga numri i bërthamave, çdo ‘chip’ (apo modul ‘multi-chip’) numërohet
si një ‘socket’ i vetëm.

Çmimi është “për server”, për dy kategori: serverët me 1-4 ‘sockets’ dhe serverët me 5+
‘sockets’.
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